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ABSTRACT
THE ‘OTHER(S)’ IN THE DISCOURSE OF KEMALİST WOMEN: 
“SUBLIME WOMANHOOD CREATES THE SUBLIME NATION”
Doğan, Setenay Nil
M.A, Department of Political Science and Public Administration 
Supervisor: Assistant Prof. Dr. Dilek Cindoğlu
August 2002
This study analyzes the ‘other(s)’ in the discourse of Kemalist women through 
a discourse analysis oi Kadin Gazetesi (1947-1979), a woman magazine published by 
the Kemalist women. The representation of the inferior and undesii'ed ‘others’ in 
Kadin Gazetesi will be examined. The thesis also aims to discuss the role of the 
nationalist and Kemalist discourses in the formation of gender discourse and woman 
que.stion in Turkey.
Key words: Woman, Turkey, The Other(s), Discourse, Magazine, Nation.
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ÖZET
KEMALİST KADIN SÖYLEMİNDE ‘DİĞERLERİ’;
“YÜKSEK KADINLIK YÜKSEK MİLLET YARATIR”
Doğan, Setenay Nil
Master, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Dilek Cindoğlu
Ağustos 2002
Bu çalışma Kemalist kadınlar tarafından yayınlanmış bir kadın dergisi olan 
Kadın Gazetesi’nin (1947-1979) aracılığıyla Kemalist kadınların söylemlerinde inşa 
edilmiş ‘diğer(ler)i’ni, ‘öteki’leri incelemektedir. İstenmeyen ve aşağı bir seviyede 
olan ‘diğerleri’nin bu söylemde nasıl tanımlandığı ve temsil edildiği araştırılmaktadır. 
Tez, ayrıca milliyetçi ve Kemalist söylemlerin Türkiye’de toplumsal cinsiyet 
söyleminin ve kadın sorununun oluşumundaki rolünü tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler; Kadın, Türkiye, Diğer(ler)i, Söylem, Dergi, Millet.
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1.1 I HE AIMS OF THE STUDY
This thesis aims to analyze the ‘others’ in the discourse of Kemalist women, 
'daughters of the Republic’ or ‘women cf Enlightenment’ as they call themselves, 
(lirough the discourse analysis of Kaclin Gazetesi (1947-1979), a woman magazine 
published by women calling themselves Kemalist. The research question is how these 
Kemalist women have constructed their identities on the epistemological -but not 
necessarily ontological- existence of the subordinate woman 'other(s)' which means 
that the ‘others’ in the discourse that will be analyzed here do not necessarily pertain 
lo human beings that can be encountered in daily life, but rather they are constructions 
that arc (re)presented, identified and defined in the discourse.
Kadin Gazetesi, woman magazine published for the longest time in Turkey, 
between 1947 and 1979, will be the textual tool to explore the Kemalist women’s 
discourse of ‘othering’. Discourse of the daughters of the Republic will be analyzed 
ihiough that woman magazine which was published by women calling themselves
Kcmalist. Within the analysis, the questions of what type of ‘others’ they have 
constructed; why and on what grounds these ‘others’ have been otherized; whether 
ihc 'others' they constructed have changed over time; how these Kemalist women 
have constructed their opposite ‘others’ to justify their 'raison d ’etre'·, whether they 
have changed in time; whether they have lost their enthusiasm toward the system; and 
how  they have monopolized knowledge, enlightenment, Turkish womanhood, duty 
and right will be asked.
Examination of the discourse of Kemalist women is significant in many 
icspccts. First, these are the women whose identity has been intertwined with the 
Kcmalist Republican discourse. Therefore, discourse of the daughters provides useful 
hints about the Republican Fathers, and their projects of nation-building, 
modernization and civilization. Second, this group of women has been one of the 
major actors of the so-called ‘woman problem’. They are the women who have been 
Ihc showcase for the Republican regime until 1960s, target of the feminist critiques in 
1980s, and the legend which has revived in 1990s against Islamist women and Islamic 
parties to protect the regime from 'darkness' and to reconstitute their hegemony in the 
public sphere. Hence, ‘woman question’ in Turkey, Kemalist Revolution, nation 
l')uilding, and Republican reforms cannot be understood without reference to these 
women. Third, despite their centrality, we know little about these women who were 
(he invisible actors of the Republic. As one women fiction writer states and one 
scholar quotes:
Why have those women been the ones whose inner worlds have been 
the least of interest'.  ^ ...When they were written about, they were 
written merely from the angle that showed their social missions. The 
wile of a statesman, head of an association, volunteer nurse, corporal.
teacher, the first lawyer, loyal wife, perfect mother. ...“Those women” 
were women who could overcome all those “ill eyes” over them 
without losing their balance. They were the ones who had to read in 
Latin alphabet the next day, although they were writing in Arabic script 
the day before; they were the ones who had to regulate the degree of 
intimacy with great caution and meticulous attention as they danced 
with men who are total strangers to them; those who looked properly 
dressed although they gave up yashmak and carshaf.
...Even if the Great Principles of the Republican Revolution, and the 
leaders of those principles were backing you, still these are not easy 
deeds to accomplish. Now it seems easy to tell (Agaoglu in Durakba§a, 
2001: 196).
Theiefore, paying attention to the voice(s) of these women will bring them, their 
identities, their experiences and histories into light which will further enable us to 
understand the mechanisms of identity-building, nation-building and gender discourse.
The ‘others’ is one of the dimensions of the discourse of Kemalist women that 
can be examined. Such an examination will display, first, the self-construction of 
ihese Kemalist women and second, the relations among women. To the extent that 
Ihe “women’s movement’s discovery of the self is a discovery of multiple selves”, and 
(he recognition of the fact that “while many of the experiences of womanhood are 
sluired experiences, all are shaped by their different material and ideological contexts” 
((3kin and Mansbirdge, 1994: xii); the multiple selves, relations and identities created 
by these contexts should be studied. As Scott states, not only difference between 
sexes but also difference(s) within the gender groups is crucial:
It is not sameness or identity between women and men that we want to 
claim but a more complicated historically variable diversity than is 
permitted by the opposition male/female, a diversity that is also 
differently expressed for different purposes in different contexts (Scott 
in Squires, 2000: 130).
'riicicfore, examining the ‘other’ women in the discourse of Kemalist women will 
display that particular diversity and identities that are constructed by it. Such a 
|)crspective will contribute to our understanding of gender discourse and identities 
ci cated by the political realm in Turkey.
The thesis is composed of four chapters in addition to this introduction, and 
conclusion. Chapter 2 is the theoretical chapter examining the discourse and politics 
of ‘othcring’, focusing on the concepts of discourse and ‘other(s)’. Furthermore, it 
examines Critical Discourse Analysis (CDA) as a discourse analysis method which is 
useful to unfold the power relations that are in the very essence of the discourse of 
'olhering’. Another concept that is dealt is differenee since the constructions of these 
'Olliers’ are closely related to the concept of difference. Chapter 3 is a literature 
review on gender discourse in Turkey examining the period from late Ottoman times 
lo 1990s. Discussion in this chapter includes some of the recent debates on gender 
and ‘woman issue’ to shed light on the current situation and position of Kemalist 
women. The next chapter is an introduction to the analysis of Kaclin Gazetesi: after 
briefly discussing woman magazines in Turkey, profile of the magazine is given; its 
aim and content, changes in its discourse and form are examined. Chapter 5 is the 
analysis part. The multiple ‘others’ in the discourse of Kadin Gazetesi, and the 
I easons of their ‘otherness’ are categorized and examined with the help of the articles 
Irom Kadin Gazutesi.
Also, the original articles of Kadin Gazetesi used in this study, in the 
examination of the profile of the magazine and analysis part, are given in the 
apjiendices.
1.2 METHODOLOGY
This study aims to understand and explore discourse of ‘othering’ that was 
enhanced by Kemalist women some of whom had made their voices heard through 
Kculin Gazetesi from 1947 to 1979. Therefore, it is based on a discourse analysis. 
I’he texts that are employed in this study are the tools through which we have access 
lo social relations, identities and discourses with the aim of penetrating, discovering 
and opening them from within. Therefore, texts are considered “sites in which social 
meanings are created and reproduced, and social identities are formed” (Tonkiss, 
1998: 246). In addition to exploring the identities and representations that shape 
social life, discourse analysis also “highlights the way in which these identities and 
representations are constantly open to change, that they are always unfinished 
luisines.s” (Smith, 1998: 257).
The basic questions that are asked are how Kemalist women writing in the 
magazine have defined the ‘others’; how they have located the ‘others’ and 
ilicmselves within the grand discourses of the time such as motherhood, nationalism, 
modernity, rights and duties, womanhood; and how they have defined themselves 
ihroLigh the construction of ‘others’ that are different from them. To the extent that 
the answers to these questions pertain to inequality, hegemony, ideologies and power 
relations in discourse and society; this study employs a critical discourse analysis. 
However, the linguistic approach that Critical Discourse Analysis is based on is 
lacking here since the source of the analysis, the magazine Kadin Gazetesi was
l)ublished in Turkish; and any study with linguistic implications should deal with 
original texts, not translated ones.
In addition to that, this study is not based on a thematic analysis although it 
sometimes deals with themes. The particular question at hand, Kemalist women’s 
discourse of ‘othering’ requires a more detailed analysis of the texts, based on asking 
some particular questions such as who is talking, whom .s/he is talking about, how 
s/he dclines and locates her/his identity, what purposes the discourse at hand serves, 
wliich groups benefit from the utilization of such a discour.se etc. Discourse analysis 
seems to be the most appropriate method to answer these questions that aim to 
unmask the subtle nature of power relations, inequalities, hegemony that are 
embedded within texts, discour.se and society.
Therefore, it is enough to state that this study is a qualitative discourse 
analysis that aims to critically analyze how ‘other’ women are constructed by some 
Kemalist women through Kadin Gazetesi (1947-1979).
The magazine Kadin Gazetesi (1947-1979) is selected among many other 
women magazines because of its accessibility, durability and idealist character. 
Women magazines in Turkey are usually short-lived, and most of them focus on 
traditionally ‘woman’ topics such as fashion, beauty, home decoration et cetera. As it 
lias been explained in chapter 4, Kadin Gaz.etesi had a different character than most of 
these magazines: it was the magazine of women who called themselves the daughters 
of the Republic, the enlightened women of the country. The magazine had a 
particular identity which shaped its content, aims, format and authors: it was the
magazine of Kemalist women. Therefore, one element of the study is Kemalist 
women whose existence, experience and identity construction are crucial if we are to 
understand the formation of gender discourse within the political and social realm of
Turkey.
The idea of examining the ‘others’ in the discourse of these Kemalist women 
has been born during the initial examination of the magazine. It has been observed 
dial there were lots of ‘other’ women who were frequently defined, detected, 
ci ilicized, felt pity for and condemned. Yet, each of them was the ‘other’ to the 
extent that they were different from Kemalist women, and their difference was not 
something desirable but rather something that should be eliminated. Therefore, the 
second element of the study has been the ‘other’ women. Although there are many 
topics in Kaclin Gazetesi that can be examined, the examination of Kemalist women’s 
discourse of ‘othering’ is crucial since “the practices of ‘othering’ involved in 
delineating the boundaries that separate different social categories in Turkey have 
rarely been the subject of social scientific investigation.” (Kandiyoti, 2002: 7) To the 
extent that discourse is a practice, this study deals with such discursive boundaries 
and practices of ‘othering’ that delineate different women, woman ‘types’ and 
identities.
The study is based on examination of twenty six volumes of Kadin Gazetesi 
which approximately sum up to eight hundred issues; the other seven volumes (1948- 
1949, 1950-1951, 1953-1954, 1958, 1962, 1970, 1976 and half of 1955) have not 
lieen found in National Library {Milli Kütüphane) in Ankara. Rather than doing 
sampling, all retrievable issues published between 1947 and 1979 have been examined.
and the articles that have confined to the determined criteria of ‘othering’ have been 
selected and collected. Meanwhile, the staff of the magazine has been examined in 
Older to find additional information about the magazine. The profiles of women 
vvi iting in the magazine who were calling themselves Kemalist have been examined to 
better understand their aims, discourse and features. The editor and owner of the 
magazine, İffet Halim Oruz (1904-1993) has been the key point in this research just 
like she had been in the magazine. An interview with her son, ismet Oruz have 
answered most of the questions that could not be answered solely through the 
magazine. Since Kadin Gazetesi has lasted by the labor and financial support of iffet 
I lal im Oruz, examining her life story and background has given us a more complete 
picture about the magazine, its authors and its profile.
During data collection, the stories and the translated texts have been omitted. 
Although the magazine which initially is a newspaper includes many news texts that 
deal with the political agenda of the day, social and political developments concerning 
women; almost all collected data is composed of articles some of which have a known 
author while the remaining ones do not give the name of the author. Although there 
arc multiple ‘others’ in the magazine (leftists, anarchists, Islamists etc.) who are. all 
totalized under the rubric of ‘enemies’ of the country, we have restricted the analysis 
to the woman ‘others’. The criteria that have been used in collection of data are that 
collected and analyzed articles
1. employ a “wc versus they” opposition which explicitly displays itself in the usage 
of the first and third plural pronouns.
2. del'ine some women as inauthentic, inappropriate, deficient, immoral, not 
committed to national values, not deserving some particular titles such as Turk, 
mother etc.(not necessarily using an explicit 'we’ category),
2. exclude these ‘other’ women from grand assets and projects, such as nation, 
Turkishness, patriotism, womanhood, motherhood, being the daughter of Republic 
and even humanity,
4. construct an implicit ‘other’ that is different from the authors, Kemalist women 
and the enlightened Turkish women; an ‘other’ portrayed as poor and miserable who 
should be educated, enlightened and saved from darkness. (This last criterion has 
interestingly included the articles in which these ‘other’ women are sometimes called 
“some of our women” who are portrayed as the miserables in need of enlightenment, 
modernization and progress.)
Based on these criteria, 156 articles have been selected for analysis.' The collected 
articles have a wide range of ‘others’; the discourse of othering may be explicit or 
implicit, the extent to which the ‘other’ is otherized varies from one type of ‘other’ to 
another as well as it changes strategically within time. In addition to the “demonified 
others” (Kandiyoti, 2000: 1490) whose very existence constitutes particular threats 
and risks to the nation and country, there are also the miserable and undesired ‘others’ 
wliose difference(s) should be eradicated through education, care, communication etc.
The article.s that were initially collected amount to 350; .some have been used to examine the 
r>rolile ol the magazine, some which are not included in this study have been used to understand the
After the collection of data, identity numbers have been given to each article 
on ‘others’. During data examination, the questions that should be asked within and 
lo the texts have been clear. The particular questions that are asked in data analysis
ai'c;
1. What are the types of ‘other women’ that have been portrayed and presented in 
(lie magazine? On what grounds have they been constructed as the ‘others’? Are 
they portrayed as harmful, deficient, evil, miserable, immoral, ignorant, inauthentic, 
vulgar, incapable et cetera? Given their existence and difference, what should be
done?
2. What does the -usually undesirable- existence of these ‘others’ imply for some 
g rand discourses? What do ‘others’ reveal as far as nation, modernity and civilization, 
l iglits and duties of woman, womanhood and motherhood are concerned? How may 
ihcse grand discourses which are rooted in intertwined ambitious grand projects be 
efiected by the existence of these ‘other’ women? What are the perils and threats that 
1 hey pose to these projects?
I'cxts have been analyzed in light of the.se questions which aim to understand the 
mechanisms, tendencies, strategies and trends of the Kemalist discour.se of ‘othering’. 
rhcrefore, the analysis will deal with the ‘other’ women, their characteristics, how 
they are identified, reactions of the magazine and authors towards them (discourse of 
‘olliering’) while it will also focus on the question of how such a discourse is justified
general position and ideas of the magazine, and some articles which construct ‘others’ have been 
eliminated since they have proved inconvenient for translation, categorization or analysis.
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with reference to some other discourses and grand narratives that have claims over 
women’s lives, experiences, identities and practices. The answers to these two 
(|Liestions will help us to map the discourse of ‘othering’ of Kemalist women, the 
lopoi of Kemalism and Republican project on woman, its strategies, its character, 
identities it created and its limitations.
Nevertheless, before the analysis, some caveats about the limitations of the 
study should be presented:
1. Kaclin Gazetesi (1947-1979) is a magazine that was published for thirty three 
years. The frequent changes (in format, name, staff, content, size) which are 
discussed in the chapter 4 makes any quantitative analysis problematic.
2. As mentioned in the examination of the profile of the magazine, Kadin Gazetesi 
was based on the charisma, financial support and name of one woman, editor and 
owner Iffet Halim Oruz (1904-1993). Therefore, although the magazine never left its 
commitment to Kemalism, and all the staff of the magazine always paid homage, to 
Kemalist principles and Republican project; we should still be cautious in inferring 
huge and easy generalizations about Kemalist women most of whom did not write in 
die magazine.
.3. The limited circulation of the magazine which was based on a system of 
subscription should make us skeptical of its effect outside big cities. However, as the 
most durable woman magazine committed to woman issues in Turkey, the magazine 
I'c l lects the ideas and experiences of a particular group of women who had the chance
of making their voices heard, and who had sincerely dealt with ‘woman problem’ 
|■)eΓoı·e the Feminists of 1980s. Therefore, studying such a long lived magazine may 
give us ideas about the continuities, changes, fault lines and breaking points within the 
woman movement and its discourse in Turkey.
4. Related to editor’s political affiliations and developments in national politics; the 
magazine, though not explicitly, signals changing ideological positions which is the 
luii dship o f  determining a strict and stable political position that is always dominant in 
I lie magazine, except Kemalisin.
5. The quotations that will be given in the study are translated from Turkish. 
Moreover, the language that is used in the magazine is not contemporary Turkish, it is 
a language that does not exist any more in daily life; for many words and expressions, 
Oltoman-Turkish dictionaries have been used, and some idioms of folk language 
cannot be translated although they are crucial for making sense of the exact meaning. 
I'his created some problems in terms of translation.
6. Like most of the research, this study is prone to loss of content which is perhaps 
inevitable in studies with huge samples.
7. ll should be reminded that Kadin Gazetesi was a quiet revolutionary magazine of 
(he time. It had revolutionary and from time to time, feminist demands in the name of 
women; its political discourse was based on their identity of being woman. Discourse 
ol othering is just one among many discourses that the magazine utilized. Therefore, 
one should not consider Kadin Gazetesi as just dealing with ‘other’ women and
12
excluding them. The role and representation of ‘others’ in its discourse has been 
selected among many possible research topics.
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CHAPTER 2
DISCOURSE AND POLITICS OF OTHERING
“Has not the practice of revolutionary discourse 
and scientific discourse over the past two hundred 
years freed you from this idea that words are 
wind, an external whisper, a beating of wings that 
one has difficulty in hearing in the serious matters 
of history?” (Foucault in Fairclough, 1996: 37)
“I need the Other in order to realize fully all the 
structures of my being.” (Sartre in Riggins, 1997: 
5)
Discourse is a concept that is used in various disciplines; linguistics, 
sociology, psychology, communication, history, political science et cetera. As the 
notion of interdisciplinarity is gaining ground in social science, discourse studies also 
gain popularity since discourse as a concept has various linkages to the hotly debated 
concepts of power, ideology and social relations. Henceforth, there are various
approaches to discourse; one can utilize a non-critical approach or a critical one 
which not only de.scribes discursive practices, but also deals with “how discourse is
14
sluiped by relations of power and ideologies, and the constructive effects discourse 
has upon social identities, social relations and systems of knowledge and belief’ 
(I'airclough, 1996: 12).
To the extent that discourse is approached in a critical manner with the aim to 
unmask the power relations that construct it and it constructs, discourse analysis may 
work for identifying the explicit or implicit ‘other(s)’ whose epistemological -but not 
necessarily ontological- existence is crucial to our understanding and representation 
o f the difference, and construction of self and ideiitity through the duality ‘we versus 
I h ey’.
This chapter aims to study discourse of ‘othering’; its relationship with 
dilference, power, hegemony and oppression. The first part will explore the 
delinitions and contents of discourse as a concept, and its links with the political and 
llie social world. The second part will briefly sketch the concept of ‘other’ as it has 
been used in social psychology, sociology, political science and literature on 
Orientalism. In the third part, we will examine the functions and contexts of 
discourse of ‘othering’ as one of the basic strategies of exclusion, misrepresentation, 
identity building, and, power-generation and maintenance.
2.1 DISCOURSE
Discourse has been defined in various ways depending on what the particular 
discursive analysis tries to achieve. As there are linguistic definitions that regard
15
discourse as language or text that should be analyzed within itselt, the general trend 
is lo locate discourse in a social, historical and political tramework. As discourses 
both facilitate and limit, enable and constrain what can be said, by whom, where, 
when, we should pay attention to the criteria that Parker (1992) outlines for 
distinguishing discourses:
1. A discourse is realized in texts which are delimited tissues of 
meaning.
2. It is about objects and refers to two layers of objectification: first, 
the layer of reality that it refers to; second, layer of the objectification 
of the discourse itself.
3. It contains subjects through making available a space for particular 
types of self to step in.
4. It is a coherent system of meanings.
5. It refers to other discourses (intertextuality).
6. It reflects on its own ways of speaking.
7. It is hi.storically located.
8. Discourses support institutions.
9. They reproduce power relations.
10. They have ideological effects.
Bach of these criteria form the debates on discourse and components of various 
definitions of discourse. Having argued for the existence of a text -not solely and 
necessarily in the written form- as one of the basic qualities that define a discourse, 
the concept of text should be clarified. Texts are tissues of meaning which constitute 
a major source of evidence for grounding claims about social structures, relations 
and processes; barometers of social processes, movement and diversity; indicators of 
social change; and the channels through which social control and domination are 
exercised (Fairclough, 1995; 208-209). Following Derrida’s theory of textuality and 
reading which suggests a strategy of reading that reveals “how the polarities and 
certainties a text has proposed have actually been constructed through a series of 
lirclerences and repressions which have privileged certain ideas, value and arguments
16
above others” (Noncross in Weedon, 1999; 23), texts -even the ones which have 
mighty claims to neutrality- are considered including some particular preferences and 
choices over other available ones. As texts are powerful vehicles, it should also be 
reminded that there is the ‘productive consumption’ of reader who is “discursively 
cc|nipped prior to the encounter with the text, and reconstructs the text as a system 
ol' meanings which may be more or less congruent with the ideology which informs 
I he text” (Fowler, 1996: 7). Reader-response theories, or reception theorists state 
"I hat texts require readers to fill in a lot of blank areas and suggest that different 
icadcis fill in these blank areas in different ways” (Berger, 1997: 12). Therefore, 
rat her than pursuing a one-way approach towards the relationship between the text 
and the reader, we should enhance the existence of a dialogical and dialectical 
relationship between the two. Just like Derrida warn us that -coming from Saussure’ 
ihcory of difference- “meaning is relational and ultimately ineffable, not essentialist 
and immediately apprehensible” and we must “look between and beyond the terms 
lbi· their meanings” (Derrida in Pope, 1995: 190), texts and meanings embedded in 
them should be seen in relation with the readers, consumption and production 
process, social and political world they aim to represent, transform or understand.
Discourse can mean; first, a formal speech or treatise; second, conversation in 
l)articular or dialogue in general; third, stretches of text above the level of sentence, 
extending to matters of intertextuality and genre; fourth, “communicative practices 
expressing the interests and characteristics ‘ways of seeing and saying’ of a particular 
socio-historical group or institution”, which are always definable in terms relative 
power and powerlessness (Pope, 1995: 122). Another definition states that
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discourse is “a (low of ideas that are conneeted to one another” (O’Barr in Riggins,
1997: 2).
A more multidimensional definition of discourse states that it is “a means of 
talking and writing about and acting upon world, a means which both constructs and 
is constructed by a set of social practices within these world, and in so doing both 
pi'oduccs and constructs particular social-discursive practices” which may be 
"constrained or encouraged by more macro-movements in the overarching social 
lormation” (Cardlin in Sarangi and Coulthard, 2000: xv). Therefore, discourse is an 
diet’ which is constructed by the realm of the social, political and historical as much 
as it constructs that particular realm. Yet, to the extent that all representations of 
events are “‘polysémie’ -ambiguous and unstable in meaning- as well as a mix of 
‘iriiih’ and ‘fiction’”, discourses do not function as mirrors that reflect the reality out 
I here, but rather, they are “artifacts of social language through which the very reality 
they purport to create is constructed” (Riggins, 1997: 2). Providing “frameworks 
for debating the value of one way of talking about reality over other ways” (Parker, 
1992: 4), they have a role in the reproduction and transformation of meaning, they 
"both facilitate and limit, constrain and enable what can be said (by whom, where, 
when)” (Parker, 1992: xiii). Henceforth, discourses have the capacity to create, 
recreate, change something and make themselves real. For a political and social 
analysis of discourse, the multilayered relationships between the discursive, and the 
social and the political field should be taken into account. As Bourdieu states.
It would be superficial (at best) to try to analyze political discourse or 
ideologies by focusing on the utterances as such, without reference to 
the constitution of the political field and the relations between this field 
and the broader space of social positions and processes. This kind of
‘internal analysis’ is commonplace ...as exemplified by ...attempts to 
apply some form of semiotics or ‘discourse analysis’ to political 
speeches ...all such attempts ...take for granted but fail to take account 
of the sociohistorical conditions within which the object of analysis is 
produced, constructed and received (Bourdieu in Fairclough, 1998: 
142-143).
d’o the extent that discourse is related to the social realm and its practices in a 
dialogical manner, it brings the concept of power into the picture. As discourse has 
I he power to recreate some form of reality by defining the world, the people, the 
vvoi ld views; it is embedded in the notion of power. Discourse is “a place where 
relations of power are exercised and enacted” (Fairclough, 1989: 43). Any query of 
I he complex relationship between power and discourse should pay attention to 
hoLicault:
Each society has its regime of truth, its ‘general politics’ of truth; that 
is, the types of discourse which accepts and makes function as true; the 
mechanisms and instances which enable one to distinguish true and false 
statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and 
piocedures accorded values in the acquisition of truth; the status of 
those who are charged with saying what counts as true ...There can be 
no possible exercise of power without a certain economy of discourses 
of truth which operates through and on the basis of this association. 
We are subjected to the production of truth through power and we 
cannot exercise power except through the production of truth (Foucault 
in Taylor, 1986: 93-94).
Tlie particular economy of discourses that Foucault focuses upon is rather 
institutional; it is the prisons, the medicine, hospitals et cetera. However, it is safe to 
claim that for Foucault, as much as discourses are the result of the “production of 
imth”, they are constituted by power relations and constitute .such relations. Notion 
ol discourse as practice and its interrelationship with power implies that linguistic 
analysis is not enough to understand the particular discourse at hand, but one should 
also pay attention to what Foucault calls ‘discursive formations’ which are the
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systems composed of ‘“rules of formation’ for the particular set of statement that 
belongs to it, ...rules for the formation of ‘objects’, rules for the formation of 
‘cnunciative modalities’ and ‘subject positions’, rules for the formation of ‘concepts’ 
and rules for the formation of ‘strategies’” (Fairclough, 1996; 40). Fairclough 
(1996) summarizes the contribution of Foucault to the discourse theory in five 
points; first, his constitutive view of discourse which sees discourse as constructing 
society means (hat di.scourse constitutes the objects of knowledge, social subjects 
and forms of self, social relationships, and conceptual frameworks. Second, his 
emphasis on the interdependency of the discourse,practices of a society or institution 
(inlcrtextuality) reminds that any given discourse is generated out of combination by 
others, and is defined by its relationship to other discourses. Third, Fairclough states 
that Foucault, rather than dealing with physical or other forms of coercion, unfolds 
the discursive nature of power. Fourth, he unmasks the political nature of discourse 
and states that “discourse is not simply that which translates struggles or systems of 
domination, but it is the thing for which and by which there is struggle, discourse is 
the power which is to be seized” (Foucault in Fairclough, 1996; 51). Fifth, he 
mentions the discursive nature of social change which implies that changing 
discursive practices is a crucial element in social change.
Lacan also emphasizes the relational side of discourse which he calls “a 
necessary structure that subsists in certain fundamental relations” which are “of 
different orders; intrasubjective or psychological relations, intersubjective or social 
relations, and relations with the non-human world” within which discourses play 
formative and transformative roles (Bracher, 1994; 107).
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Discursive practices are crucial for social actors in the sense that through 
(hese, actors constitute “knowledge, situations, social roles as well as identities and 
inlerpersonal relations among various interacting social groups”; these practices, 
discourses have some constructive, perpetuating, transformational and 
dcconstructive social macrofunctions: they play a crucial role in the genesis and 
foimation of certain social conditions and collective entities such as organizations, 
nations, ethnicities etc. and they may perpetuate, reproduce, justify, transform, 
dismantle or even deconstruct a certain social status quo (Wodak, 2000: 189).
As Foucault explains the relationship between power and discourse, and how 
discourses construct objects, subjects and societies; he, as a theorist, does not 
|)iopose any method for unmasking the power relationships that are embedded in 
discursive practices. However, the basic question for scholars working on discourse 
is “having established that texts are everywhere and inescapably ideologically 
siructured, and that the ideological structuring of both the language and texts can be 
iclated readily enough to the social structures and processes of the origins of 
particular texts, where do we go from here?” (Krens in Fowler, 1996: 6). Therefore, 
social scientists utilize Critical Discourse Analysis (CDA), a recent school of 
tiiscourse analysis working on applied and applicable topics and social domains such 
as political discourse, ideology, racism, economic discourse, advertisement and 
|U'omotional culture, media language, gender, institutional discourse, education and 
literacy (Blommaert and Bulcaen, 2000: 450-451) with the aim to analyze “opaque 
as well as transparent structural relationships of dominance, discrimination, power 
and control as manifested in power” (Wodak in Blommaert and Bulcaen, 2000: 448), 
and “to discover and bear witness to unequal relations of power which underlie ways
21
of talking in a society, and in particular to reveal the role of discourse in reproducing 
or challenging sociopolitical dominance” (Garrett and Bell, 1994: 6).
The term ‘critical’ here does not mean “detecting only the negative sides of 
social interaction and processes and painting a black and white picture of societies” 
hut also “distinguishing complexity and denying easy, dichotomous explanations”, 
therefore making contradictions apparent (Wodak, 1999: 185). Critical Discourse 
Analysts, therefore, state that the discourse questions that we are searching within 
any given text must be ‘dialogical’ in the sense that they should pay attention to the 
“heterodox, the marginalised and the muted, as to the orthodox, the centrally 
lu'ivileged and the noisily dominant” (Pope, 1995: 124). Pope (1995) further argues 
that we should ask these discursive questions to “intervene” into texts critically and 
creatively by asking these questions:
-  Whose wor(l)ds are being represented -and whose wor(l)ds are 
thereby being mis-, under- or unrepresented?
-  Whose interests (economic, political, cultural, aesthetic) are (not) 
being served?
-  What preferences are being expressed -and what others are thereby 
being suppressed, oppressed or repressed? (Pope, 1995: 124)
Therefore, Critical Discourse Analysis sets a political agenda to understand power 
I'clations, struggles, oppression and hegemony grounded in discursive practices. As 
il may be a loaded political agenda; to the extent that it aims the unmasking of 
[lower, inequality and oppression embedded in various di,scourses, CDA may help us 
(o understand the dynamics of ‘othering’, exclusion, oppression, perpetuation, 
hegemony and maintenance of power. Therefore, although it has a loaded agenda, it
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may also work for better evaluating subtle politics of inequality, oppression, 
hegemony, exclusion and disadvantage.
2.2 ‘OTHER(S)’
As the term ‘other’ can be traced back to Plato who used it to present the 
relationship between an observer (the Self) and an observed (the Other), in modern 
limes, “the ‘external Other’ or the ‘social Other’ has been used to refer to all people 
I he Self perceives as different’’ (Riggins, 1997: 3). As such different groups have 
been ‘otherized’ in different times and localities. To the extent that it is the ‘other’, 
as Lacan states, “to whom I am more attached than to myself, since, at the heart of 
my assent to my identity to myself, it is he who stirs me” (Lacan in Miller, 1994: 77); 
the concept is crucial for identity politics, ideologies, politics of group formation, 
discursive practices and therefore, for social science. As there are also ‘internal 
olher(s)’, it is the ‘external other(s)’ that is relevant to this study. We are using the 
icrm ‘other(s)’ rather than the singular form ‘other’ since the plural form “conveys 
the notion that the Self in its discourses on identity is continually negotiating several 
identities simultaneously” (Riggins, 1997: 4). Therefore, multiple and various 
‘others’ may be created in different contexts, within different discourses.
Social psychology is one of the main disciplines that try to explain the 
existence of the ‘other’. Within the discipline, social identity theory points out that 
one’s social identity is clarified through social comparison which is generally 
l)clwcen ingroups and outgroups; and to the extent that ingroup is perceived as both
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different and better than the outgroup, achieving a positive distinctiveness, one’s 
social identity becomes enhanced; and threats are crucial in defining identities 
[rei taining to Self and Others, and the relationships between the two: “identity threat 
is not a single beast, but takes on multiple forms, relating to context and group 
commitment ...but also when the group cannot be meaningfully distinguished from 
I lie outgroup” (Ellemers, Spears and Doosje, 1999: 3). Therefore, the existence of 
difference in the form of an ‘other’ who is low in the presupposed hierarchy is 
crucial for self-definition. For a person to develop self identity, s/he “must generate 
discourses of both difference and similarity, and must reject and embrace specific 
identities” (Riggins, 1997: 4). As Saussure claims “the most precise characteristics 
of concepts is in being what the others are not” (Saussure in Berger, 1997: 29). In a 
similar vein, identity, also, is a relational concept in the sense that it defines what and 
who a person i.s/not as much as it is defined within the person’s relationships’ with 
(he ‘others’ which are either internal or external.
The term ‘other’ has been used interchangeably with ‘deviant’ and ‘outsider’ 
all of which imply that there is a norm, a center that works as the model. The 
dilTerence turns into ‘otherness’ because of its deviance from that particular center 
and norm. Moreover, difference, within this usage, becomes a source of inferiority 
vvlhch functions as an impediment to equality. The usually insubordinate, defective 
and inauthentic ‘others’ are constructed through the utilization of dichotomies and 
dichotomous thinking which is based on an opposition between two identities at 
hand, a hierarchical ordering of the pair, and the idea that between them this pair 
sum up and define a whole and notion of transcendence (Prokhovnik in Squires, 
20()(): 126). Such dichotomous thinking employ duali.sm which
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... always poses an ethical choice, an either/or, one opposite is always 
preferable to the other. There is no room for gradations or levels, for 
complexities, for paradox, for multi-focusing. Dualities reinforce linear, 
cause-and-effect, hierarchical thinking... Dualities have an ethical base, 
each pair contains two opposites, one of which is ‘good’ and the other 
‘bad’. Each pair is a binary, containing in itself, a value judgment 
(vStarrett in Thiele, 1990: 38).
Yet, hierarchy among the parts makes one part ‘the norm’ and the remaining one(s) 
the different other’ whose difference is abnormal and undesirable. Therefore, any 
difference from ‘the center’, ‘the norm’ is seen as lack and inferiority. “The deep 
structure of our own sense of self and the world is built upon the illusionary [.s’/c] 
image of the world divided into two camps, ‘us’ and ‘them’ and they are either 
good’ or ‘bad”’ (Gilman in Hall, 1992: 309). Henceforth, concepts which are at 
once “empty and overflowing” compartmentalize and order the universe: they are 
“empty because they have no ultimate, transcendent meaning” and “overflowing 
because even when they appear to be fixed, tney still contain within them alternative, 
denied or suppressed definitions” (Scott, 1988: 49). Failure to see difference as 
relational, and attribution of deviance to difference due to dichotomous thinking 
have two results: “groups marked as different appear to have nothing in common 
with those considered as the norm; and differences within these groups are 
repressed” (Squires, 2000: 132). For instance, feminist and minority groups who are 
trying to unfold oppression and relations of power and inequality within the 
discourse of neutrality and equality, state that the “negative qualities attributed to 
sexual and racial difference from a white, middle-class, male norm by the institutions 
of science, medicine, philosophy and the law made it very difficult to see questions 
of difference in positive terms” (Weedon, 1999: 9).
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Within the political realm, relationships with the outside -with competitors, 
allies, adversaries are among the factors that define a field of opportunities and 
constraints within which the collective actor takes shape, perpetuates itself or 
changes (Melucci, 1995: 52). ‘Others’ that signify the group’s and person’s 
difference are crucial for identity formation in many aspects of political and social 
lil'c. d’o the extent that ideologies function as “group self-schemata’’, composed of 
such categories as membership (‘who belongs to our group, who may be 
admitted?’), activities (‘what do we do?’), goals (‘why do we do this?’), values 
{'how should we do this?’) and resources (‘what do we have, and what do we not 
have'.’); they “are expressed in, and acquired and reproduced by” the socially situated 
icxi and talk (Dijk, 1998: 24-25). Nationalism and nationalist groups utilize ‘we 
versus they’ discourse to construct their identities, political groups. In his study of 
.Spanish conquest of Mexico, Todorov identifies three dimensions of the relationship 
between Self and Other: value judgments, social distance (the physical and 
psychological distance the Self maintains from the Other) and knowledge (the extent 
lo which the history and culture of the Other is known by the Self) (Riggins, 1997: 
5).
The constructions of the ‘others’ by the dominant group considering itself 
'Ihe norm’ and ‘the center’ also work as topos (topoi, in singular) which is “a 
reservoir’ of ideas or core images from which specific rhetoric statements can be 
generated” (Ivie in Karim, 1997: 153). Orientalist construction of East by West, for 
instance, is such a topoi that constructs a world of dichotomies and dualities. Said’s 
( 1979) analysis of Orientalism is a critique of the Orientalist discourse which is based 
on the construction of an Orient that -apart from the impossibility of a
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representation that mirrors the ‘truth’- does not necessarily work for the 
representation of the ‘real’, but for an Orient that is represented, mediated and 
interpreted by the Occident. Therefore, Orientalism is a discursive space that defines 
what is West, what is East through binary oppositions: West being dynamic, 
progressive, superior. East being backward, unchanging, essential, inferior, and 
incapable. Thus, Orientalism, whether as an academic field, whether as the literary 
one. or whether as the colonial policies that are biased towards West is a power 
lelationship which Said tries to unmask. In such a relationship. East becomes the 
■rigurc of the ‘Other’, banished to the edge of the conceptual world and constructed 
as the absolute opposite, the negation of everything which the West stood for”; the 
■■'dark’ side -forgotten, repressed, and denied; the reverse image of enlightenment 
and modernity” (Hall, 1992: 314). Within such a discourse that constructs the 
'otherts)’, ‘‘so inessential is this Other that, even when included in the discussion, it 
is remarkably indistinguishable and voiceless” (Al-Hibri, 1999: 42).
The ‘others’ become indistinguishable, homogenous, voiceless and inferior 
because discourse, means of communication and self-representation do not work for 
I he ‘others’ to voice themselves. Further, they work quiet other way. To the extent 
dial some dominant groups or institutions, through special access to, and control 
over the means of public discourse and communication, influence the structures of 
texts and talks in such a way that the knowledge, attitudes, norms, values and 
ideologies of recipients are indirectly affected in the interest of the dominant group, 
discourse plays a crucial role in “manufacturing the content of the Others” (Dijk, 
1996: 85). Multiple discourses present, name, define, delineate the center and the 
deviant 'others’ both of which consume the whole universe when summed up.
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2.3 DISCOURSE AND POLITICS OF ‘OTHERING’
In literature, ‘othering’, as a means of forming of collective identity, takes at 
least three forms:
1. “Oppressive othering” occurs when one group seeks advantage over 
another by defining the latter as morally and/or intellectually inferior. 
Difference is perceived as deficit. This kind of ‘othering’ creates “patterns of 
interaction that reaffirm a dominant group’s ideology of difference.”
2. “Implicit othering by the creation of powerful virtual selves” is typically 
dome by elites or would-be elites. It is based on an unequal distribution of 
wealth, power and ability to shape symbolic realities.
.^1. “Defensive othering among subordinates” is a reaction of those seeking to 
deflect the stigma they experience as members of a subordinate group to an 
oppressive identity code already imposed by a dominant group (Schwalbe, et 
al„ 2()()0).
fhe first and second forms of ‘othering’ are the ones that concern this study. As it is 
seen, ‘othering’ is embedded in, flows through di.scourse that operates through 
means which are distributed unequally among groups and members of society.
As much as discourse is vested in power relations and maintenance of status 
(|uo, and means of communication and self-representation are unequally distributed;
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discourse of ‘othering’ works for the continuation of the historical 
misrepresentation, uncier-representatipn and therefore, oppression and exclusion of 
some groups from the social, political and economic domain. Its basic discursive 
sti ategy is prejudice which occurs “as a form or as a result of what may be called 
social information processing’, not at the purely individual or personal level, but 
l ather as a central property of social members of groups on the one hand, and of 
groups and intergroup relations on the other hand” (Tajfel in Dijk, 1984: 3). 
Another strategy for the expression of group-based attitudes and ideologies is 
irolarization, that is positive ingroup and negative outgroup description in such a way
I hat
the type of description (general, or explicit etc.) must be in Our favor, 
in Our interest, or in any other way must contribute positively and 
persuasively to Our self-presentation and impression management, or 
conversely, contribute to the negative presentation of our opponents, 
enemies or the Others in general (DiJk, 1998: 44).
To better understand and analyze dynamics of a specific discourse and focus 
on the representation and construction of ‘other(s)’ within that discourse, we should
follow these ^
1. identifying institutions which are reinforced or attacked/subverted 
when this discourse is used,
2. looking at the categories of person who gain and lose from the 
employment of this discourse,
3. looking at who would want to promote and who would want to 
dissolve the discourse,
4. showing how a discourse connects with other discourses which 
sanction oppression,
5. showing how the discourses allow dominant groups to tell their 
narratives about the past in order to justify the present, and prevent 
those who use subjugated discourses from making history (Parker, 
1992: 18-20).
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Also, Dijk suggests a critical analysis of discourse through the examination of the 
context of the discourse (ideological position of the author, the aims of the 
communicative event, the genre, the unintended audience(s), the setting, the medium 
cl cetera); analysis of groups, power relations and conflicts are involved; search for 
positive and negative opinions about ‘us’ and ‘them’ that signal polarization; spelling 
out of the presupposed and the implied since ideological opinions are not always 
expressed in an explicit way but rather are implied, presupposed, hidden, denied or 
taken for granted; and finally, examination of all formal structures that 
(de)emphasize polarized group opinions (Dijk, 1998: 61-63).
Utilizing stereotyping, prejudices, polarization and dualities as the strategies 
of representation for different groups, discourse of othering creates inequality, 
liegemony and oppression. Young (1995: 1,88) defines oppression as exploitation, 
exclusion from participation in major social activities (marginalization), 
powerlessness, being stereotyped as a group whose experience and situation is 
invisible in the society with little opportunity and little audience for the expression of 
ihcir experience and perspective on social events (cultural imperialism), and suffering 
from random violence and harassment motivated by group hatred or fear. In all 
Ihese senses, discourse of ‘othering’ perpetuates oppression which contributes to 
maintenance of status quo and power generation in different contexts and levels.
Yet what we should be cautious about discourse of ‘othering’ is the 
overgeneralizations about the oppressor and oppressed. From a Foucaultian 
|)crspective, any power relationship includes the ‘other’ by definition and the other’s 
resistance. For in.stance, Said’s (1979) analysis of Orientalism is orientalist in the
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sense that East is rendered invisible, voiceless and quiet so that analysis of the 
Western discourse on the region is enough to display that this is a power relationship. 
Paiallel to what the Orientalist texts envisaged for Orient, Orient is once again 
voiceless, powerless and unable to talk about itself. Although Orientalism is a 
Western construct that has been imposed or placed upon the Orient, the dominant 
theme in Said’s work seems to be a one-way process depending on the ‘action’ of 
West rather than the interaction between the two -if not more- cultures, histories, 
l^eoples. Occident’s biased representation of Orient is not enough to understand the 
power relationship at hand; the questions of resistance of the Orient to Orientalism, 
whether there have been any Occidentalism on the part of them and how they have 
constructed the Occident remain intact, even unspelled. The fact that West has its 
own discursive space to orientalize East does not prevent Orient from having an 
t)ccident in mind that is again constructed, imagined and mediated through a web of 
discourses and structures. However, ‘full’ Western dominance over discursive space 
which is actually infinite, is so readily accepted by Said that his representation of what 
lie calls a power relationship is similar to slavery; there is no track of resistance, 
alternative discourses, the other’s voice and strategies which, one may rightfully 
lielieve, exist in East. Silence, passivity, inability to express itself, and being in a 
position of either to be defended or attacked is once again attributed to East -though 
implicitly. We agree with Bhabha’s (1997: 294-296) criticism of Said that “there is 
always, in Said, the suggestion that colonial power and discourse is possessed entirely 
liy the colonizer, which is a historical and theoretical simplification”, and to avoid the 
simplifications, we should pay attention to the effectivity of the stereotyped image, 
and “its repertoire of positions of power and resistance, domination and dependence 
(hat constructs the colonial subject (both the colonizer and the colonized).” Dealing
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witli the dilemmas, contours and dynamics of Third World Nationalism, Chatterjee 
(1986) looks at the discourse of the ‘Other’ and makes the discourse of the ‘non- 
West’ penetrate into the Orientalist discourse. He states that in Third World 
nationalism, the object is “still Oriental, who retains the essentialist character depicted 
in Orientalist discourse ...while his relationships have been posed, understood and 
dclined by others ...those relationships are not acted by others”; nationalist thought 
accepts the “same essentialist conception based on the distinction between the East 
and the West”(Chatterjee, 1986:38). Apart from highlighting the contradictions of 
nationalist thought, this discursive blend of nationalism and Orientalism implies that 
llierc are much more complicated relationships between East/ ‘Rest’ and West, the 
center and the periphery, the oppressor and the oppres.sed. Within the relationship, 
action and interaction, resistance and oppicssion, strategy and acceptance, the 
‘center’ forming the norm, and the different and usually defective ‘other’ are rather 
intertwined and blended via multiple discourses which all contribute to each other’s 
foimation and survival.
A critical and creative theory of discourse that is aware of these traps is 
necessary for social science to see “how the discourse is situated in the social and 
political relations of various communities and their interests vis-a-vis one another, 
...and to ask specifically what it says about its subject that somehow works to the 
profit of a dominant social group” (Lemke, 1995; 12). To better understand the 
concepts of hegemony and oppression, the constructed nature of discourses and the 
power relations between the groups; a theory of discourse that is multi-layered, 
interdisciplinary, and dynamic is required.
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Within this theoretical search, studies on discourse of ‘othering’ that focus 
upon the question of how and through which mechanisms the ‘otherfs)’ are mis-, 
non- or under-represented by the dominant groups in society may contribute to 
I’ll I t her unfolding of power relations and their dynamics if these studies do not 
cssentialize difference and oppression, and if they are prepared to adopt themselves 
I о changes in the concepts and practices of power, identity, voice, and difference. 
hVom a practical point of view, these studies may also contribute to the debates on 
political correctness, democracy, multiculturalism, identity politics, universality of 
citizenship, tolerance and public sphere.
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CHAPTER 3
DISCOURSES ON ‘WOMAN’ AND OF ‘WOMEN’ IN TURKEY"
“Meanings of all kinds flow through the figures of 
women and they often do not include who she is 
herself” (Warner in Graham Brown, 1988:4).
This chapter aims to examine, scrutinize the various discourses on ‘woman’ 
and of ‘women’ in Turkey throughout the period from early Republican Era to 
contemporary times. How the discourses pertaining to women are shaped within the 
meta-narratives; changes and the continuities; the voices that are/not heard will be the 
focus. As .such, it is an attempt to understand the ‘woman issue’ and the gender 
discourse in Turkey; the role of nationalism, ideologies, politics, and women 
themselves in the formation of gender discourse. In this chapter, as Zehra Arat 
( 1998a: 3) states, the aim is not only to explore the plurality of images used in the
'I'hc words 'women’ and ‘woman’ have different meanings as far as this study is concerned. We 
follow De l..auretis’ (1984) separation: ‘woman’ as a “fictional construct, a distillate from the diverse 
lull congruent discourses” and ‘women’ as “the real historical beings who cannot as yet be defined 
oulside of those discursive formations, but whose material existence is nonetheless certain” (De
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construction of ‘the Turkish woman’, but also to show “how seemingly contradictory 
and competing projects build upon and reinforce each other’’, and ask the question of 
how women, as active agents, “perceive, enter into and react to the prevalent 
discourses of their time”. Since the chapter will emphasize the changes and 
continuities within the woman’s movement; perceptions and discourses of/on women, 
the lime period that it encompasses goes beyond the period that the magazine, Kadin 
(jdK’lesi (1947-1979) which will be analyzed in the following chapters belongs.
In Turkey, woman issue has not formed an independent movement until 
feminism of 1980s and except the Ottoman woman movement. The so-called ‘woman 
pi'oblem’ has always been subsumed under or dealt within ‘great narratives’ which 
implies that the discourses, fault lines, breaking points and changes are very much 
related to the big picture, the life stories of these meta-projects and the history of 
rui kish Republic. Therefore, apart from being an examination of discourses on/of 
women and a literature review on woman studies in Turkey, another purpose that this 
chapter will serve is to give the background, and the historical, social and political 
context of what has been called the ‘woman issue’ in Turkey.
This chapter aims to answer the question of what happens to her as ‘women’ 
and ‘woman’ while society in large and big-narratives have gone through immense 
social, economic and political change. As we will look at the discourse utilized by 
1İ1C Republican founding fathers; what women (so-called Kemalist, feminist, Islamist, 
enlightened, traditional, backward, rural, urban, modern etc., each invisible to some
l,aurclis in Ramsey, 2000: 13.'3). Therefore ‘woman’ refers to the discursively constructed 
(rc)presentations of ‘women’ who can be both subjects and objects.
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extent) have said, under which conditions and through which mechanisms their voices 
and visibility have appeared on the scene will also be examined. As such, women are 
considered both subjects and objects in terms of the construction of ‘woman’, and 
power relations and discourses that define the space and options available to 
‘women’. Rather than focusing only on their ‘construction’ through an ‘only-male 
discourse’ that prioritizes the ideas of ‘malestream’ politicians and statesmen on the 
ideal woman and ‘conditions’ of womanhood, we will try to fuse ‘woman’ as 
constructed, dominated, silenced and imagined object; and ‘women’ as acting, 
icacting, consenting, and resisting subjects with multiple histories, experiences and 
voices.
The aim is to give the multiple voices of and discourses over Turkish women 
who are always ‘the other’ through whom politics, religion, culture, nation, progress, 
reform, modernity and identities are constructed but whose voices were never heard 
except the times when they talked like the ‘ideal woman’. All the ideologies, political 
movements except feminism have been male-oriented and what they have offered 
women has been an homogenous ‘ideal’ woman image that has to be attained, and 
‘duties’ that have to be fulfilled to fit into that ‘ideal’. However, this does not negate 
ihc possibility that women were/are talking, strategizing to make their voices heard 
and themselves visible within the confines of patriarchy, through “patriarchal 
bargains” (Kandiyoti, 1988). The academic works that deal with Turkish women 
seem insufficient in presenting the discourse of women together with the ‘malestream’ 
discourse on ‘woman’; however, only such a methodology may help us to understand 
(he resistance, the internalization, the history, the experience, and the formation of 
the subjectivity of women.
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When we look at the history of the ‘woman issue’ in Turkey, it is seen that it 
lias evolved, changed in phases but always kept its significance. It had been a struggle 
belween modernization and traditionalism in 19''' century; with the Republic, it 
became a symbol within the larger projects of nationalism, modernization, 
Wcslernization and social change; in 1970s, it was subsumed under leftist movements 
as a bourgeois issue. In 1980s, women, themselves, have started to problematize the 
issue within a feminist movement. Coming to 1990s, the woman issue has become the 
baltleground between two mentalities or ideologies: these are Kemalists and Islamists 
fighting over the image and body of the women. Multiplicity of discourses which 
resist, change each other and which sometimes go underground but never disappear 
has shaped the contours of ‘woman problem’.
Although each great societal project since 19"' century, .such as Kemalism, 
liadilionalism, political Islam, socialism etc. have had very different visions, aims, 
functions and historical origins; as Ayşe Kadıoğlu (1998: 99-100) states, they have 
two similarities as far as ‘woman issue’ is concerned; first, women have always been 
considered the visible symbols and signifiers of these projects; and second, Turkish 
women are generally located in the family, rather than being perceived as individuals. 
In a similar vein, in the century from 1850 to 1950, the proponents of all ideologies 
li'om Orientalism to various religious movements have found in women “powerful 
metaphors for their own concerns” (Graham-Brown, 1988: 239). Although the 
struggle for hegemony on woman issues has seemingly taken place between Kemalists 
and Islamists, or modernists and traditionalists; the real struggle is between women 
who are trying to make thei'· voices heard; and ‘malestream’ ideologies, mentalities
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and world views which try to homogenize female voice and experience, and try to fit 
women into two images: one ideal image and another ‘defective’ female image.
In 1990s, women issue becomes once again the scene on which different 
political views constitute their ideological position. This time, however, women are 
also on the same scene, voicing themselves whether they are affiliated with these 
particular views or not. Also, there has been a relatively significant feminist 
movement since 1980s, still struggling to survive. Examining the evolution of gender 
discourse throughout these periods is necessary to understand the ‘woman problem’ 
in Turkey.
3.1 REPUBLIC AND WOMAN: “NATURALLY DECLINES THE MANKIND 
I V  I HE WOMAN IS DESTITUTE”'
The early years of the Republic and the period up to 1940s is one of the most 
discussed periods in woman studies in Turkey. One reason for this may be that this 
period has become the status quo from 1940s up to 1980s, and formed the dominant 
li amework within which woman issue is dealt. Therefore, the period has come under 
serious attack in 1980s. The mystification of the Republican reforms, the obedience 
of the ‘daughters of the republic’, and the instrumentality of the modern, ideal woman 
image who was given all the rights by the ‘emancipators’ have been points of 
examination and discussion within the feminist and academic circles. As one of the
OukUion I’rom Tcvlik Fikret, a i'amous Turkish poet, whieh was also quoted by Mustafa Kemal 
when a young female teacher asked him how Turkish woman should be (Arat, Z., 1998:1).
38
feminist scholars writing in 1990s states, the idea is that “only by scrutinizing the 
limitations and intentions of the Kemalist reforms can we comprehend the structures 
that regulate women’s actions in contemporary Turkey” (Durakba§a, 1998; 72).
One may also locate the woman issue at the 19^ '’ century, and follow the 
continuities and changes in woman’s movement as recent works in women studies 
lend to do. As the modernists and traditionalists began to differentiate themselves in 
I he 19''' century, as the ‘modern’ and the ‘West’ was spelled in Ottoman lands; the 
discussions on the ‘ideal woman’ appeared. Therefore, women issue had already been 
problematized in the late Ottoman period within the debates which questioned the 
necessity, desirability, limits and dilemmas of Westernization. Whether to veil women 
01 ' not, and under what conditions to integrate them into the public sphere was one of 
(he major axis of the debates, and women issue became the most visible demareation 
line between the two opposing camps: namely, the modernizing, secularizing, 
western-oriented elite; and the traditional, Islamist, and reactionary conservatives 
(Muftuler-Bac, 1999:304). In the early 20"' century, as the political crisis of the 
empire became clear, the modernists forfeited their position. As Jayawerdena (1986: 
12) explains, newly emerging bourgeois man who had the key positions in the 
institutions and politics, himself a product of Western education and exposition to 
Western world, “needed as his partner a ‘new woman’, educated in the relevant 
foreign languages, dressed in new styles and attuned to Western ways”, a 
■presentable’ woman who would be “the negation of everything that was considered 
backward in the old society” which implies changing the Eastern or rather ‘Oriental’ 
cliaracter of the society with a “fetish of Europeanization” that would be a tradition in
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İliç future. Parallel to Jayawerdena, Kandiyoti (1991) explains the malestream 
‘modern’ interest in gender and ‘woman question’ with instrumentality
...their concern with women coincided with the search for a new family 
form which would produce a ‘healthier’ and more viable nation. A 
nationalist/feminist alliance of progressive men and women produced a 
new discourse on women and the family which was predominantly 
instrumental in tone. Women’s illiteracy, seclusion and the practice of 
polygny were not denounced merely because they so blatantly curtailed 
the individual rights of one half of the population, but because they 
created ignorant mothers, shallow and scheming partners, unstable 
marital unions, and lazy and unproductive members of society. Women 
were increasingly presented as a wasted national service. ...the 
enlightened modern man was demanding his counterpart, the ‘new 
woman’ (Kandiyoti, 1991: 9-10).
Wluit Kandiyoti defines for the early interest in women in the Middle East is 
applicable to the Turkish modernization project and state feminism that it enhanced. 
As the discussions about this ‘new woman’ can be dated back to previous century, it 
was the Republic and Kemalist cadres which fulfilled the construction of the ideal 
image of modern woman while making many reforms and giving women political and 
social rights. The ‘new woman’ described with recipes, sine qua nans, formulas, ideal 
images and official policies became the product of Kemalist regime which was trying 
to differentiate and legitimize itself through a new national identity.
Yuval-Davis and Anthias (2000, 1480-81) lists the five major -but not 
necessarily exclusive- ways in which women have tended to participate in ethnic and 
national processes: first, as biological reproducers of members of collectivities; 
second, as reproducers of the boundaries of ethnic/national groups; third, participating 
centrally in the ideological reproduction of the collectivity and as transmitters, carriers 
ol its culture; fourth, as signifiers of ethnic/national differences as a focus and symbol
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in ideological discourses used in the construction, reproduction and transformation of 
elhnic/national categories; and finally, as participants in national, economic, political 
and military struggles. As different historical contexts and conditions will construct 
dicse roles and their centrality differently, these forms of participation not only pertain 
lo (he real and tangible activities of women but also to the discourses of ‘women’ and 
on ‘woman’. Within this framework, di.scourse of Turkish nationalism as it was 
shaped in Ottoman times and institutionalized after the First World War as a totally 
new regime that broke all the ties with the empire and created a new Turkish identity 
revolved around the.se roles as far as ‘woman’ was concerned. Via the Republican 
discourse, these roles were blended for the construction of a ‘new Turkish woman’ 
wlio would be the modern, authentic, ‘mother’ citizen with rights and duties.
As the Ottoman debates on modernization constituted women primarily as 
wives and mothers who should be educated, the Kemalist regime constituted them as 
I he dutiful and patriotic mother citizens: “the new patriotic woman was still a wife and 
a mother, but she also had another mission, that of educating the nation” (Sirman, 
1989; 9). The statutes about the early years of the Republic show that mission as 
patriotic citizens; women and men or rather boys and girls are standing on the same 
idatform, struggling for the survival of the nation, for progress, for enlightenment, for 
all of the values that Republic discursively .stood for.
The modernity of the new state was eloquently signaled through “images of 
women that became central to the regime, an item of the Republic’s iconography" 
(Kandiyoti, 1997: 125). These images were also the mirror-images of a new Turkey, 
new role models for the country’s women which were very much related to
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nalionalism, democracy and secular ethos (Arat, Y., 1997: 99). Gender question 
became the arena of social change through removing the veil (although this did not 
come in the form of an official ban but rather discursive discouragement), the 
cslablishment of compulsory co-education for girls and boys, civil rights for women 
with a new Civil Code and the abolishment of Shariat, the Islamic law. Therefore, a 
new space was opened to women, a public sphere that would be filled with visible 
pioiessional women, educated in Kemalist principles, ready to serve the nation with 
loyalty deep inside. These were the ‘daughters of the Republic’ as they were called 
and ‘women of enlightenment’ as they still call themselves.
It was the new men and new women that would struggle for the progress of 
(he nation and strengthening of the Republic which saved them from the darkness of 
(he old times. Their education, life styles, outlook and tastes would change 
completely. However, the women’s situation would be the real battleground of 
change. She was now seen as a major part of the new national identity and the 
national project. A new life, that was modern, “civilized” like the “contemporary 
civilizations”, a European way of living both in the private and public spheres had 
appeared in photographs of unveiled women, women in athletic competitions, women 
pilots, women professionals; women’s body language and posture would change both 
in interior and exterior space (Göle, 1998: 59). ‘Nationalization’ of woman would 
lake place as every aesthetic and social detail pertaining to daily life Wcis 
deconstructed, reconstructed, publicized and nationalized in the name of sublime 
national ‘causes’ and struggles. The balls, the photographs, the official ceremonies, 
(he public images of professional women, the private lives of statesmen would all 
signily the radical break with the past and the novelty of the new regime. As a
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I'cgime determined to break the ties with the near past and old identity, and ‘elevate 
iiseir to the level of contemporary civilizations’; the new Republic was in search ot 
approval and appreciation by West. With this aim at hand, even the beauty contests 
would be the means for the realization of ‘national causes’ (milli dava), opportunities 
lo ‘market’ the new regime and identity:
'Fhe publication of the photographs of Miss Feriha Tevfik (the first 
queen of beauty of Turkey) in American newspapers has been such a 
crucial propaganda for us. Many Americans who supposed Turks to be 
IVom black, yellow or red race have understood that we are as white 
and beautiful as they are.
We should not miss such an inexpensive opportunity of propaganda 
that we have obtained for the sake of our country and nation, and we 
have to have maximum utilization from it. Utilization of this 
opportunity is a national duty (Cumhuriyet, 1930, quoted in Duman 
and Duman, 1997: 23).
Tools like a photograph of an unveiled woman, beauty contests, balls that would 
wor k as the pr opaganda of the new I'egime and signifier's of its novelties still “merely 
symbolized yet another one of men’s achievements” reducing women to mere objects 
“at the service of a political discourse conducted by men and for men” (Schick in 
Kandiyoti, 2000: 1493).
The functional aspect was also explicit in changes and reforms in wortten’s 
status which were often discursively linked to the higher projects of nation-building, 
modernization that were the equivalent of Westernization and the aim to transform 
I'ur key into a ‘civilized nation’. If republic meant democracy, and, if recognition of 
wonren’s rights was a dictate of democracy; then, women’s rights would be 
recognized (Inan, 1984: 42). At the same time, this r'elatively gener'ous ‘rights 
discourse’ would always be balanced by duties that specifically pertained to the new
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Turkish woman. The duties of the new woman were in the form of ‘paying back’ 
what the Founding Fathers of Republic had done for them; women would have a 
profound personal gratitude and a never ending feeling that they owed the Republic 
the duty of being the hardworking, loyal, chaste girls and mothers of the nation who 
would work for the betterment of the country, progress of the nation hand in hand 
with their male colleagues in every sphere of life. Paying homage to what Kemalists 
had done for Turkey, in general and for ‘woman’, in particular, it was their fortune 
and their duty to appreciate Ataturk’s leadership and ideals (Ta§kiran, 1976: 96-97).
Therefore, state feminism of the 1920s and 1930s worked for the emergence 
ol a generation of women who had utmost belief in the Kemalist values and perceived 
themselves as owing their existence to the ‘hero’, their ‘savior’. In their discourse, 
riglus and duties/‘causes’, emancipation and chastity, being the mothers of the nation 
and hiding their femininity have gone hand in hand.
Kemalist reforms, despite all their instrumentality and authoritarian character, 
have changed women’s condition, supported women’s participation into public realm, 
and succeeded in challenging the religion’s and traditions’ hegemony on women to 
some extent. However, the reforms that were quiet from above did not change the 
wliole society as it was claimed. The public space it created has become a new site of 
patriarchy; exerting control over women’s discourses, outlook, thoughts and life 
stories while some parts of the private sphere such as honor, chastity, virginity and 
domestic violence were left intact, neglected as if these were not the problems of the 
‘new Turkish woman’. Therefore, we now look at the problematic parts of the ‘re- 
gcndcring’ process.
44
3.1.1 WHO TALKS FOR WHOM?
The issue of who talks for whom may be considered an insignificant concept in 
ihc 'furkish modernization process which was usually from above. However, the 
woman issue became one of the most intervened and constructed areas of social life in 
I he Republic. To answer the question of who bilks for whom, we may look at 
different portraits of women and their relationships with state feminism. Before the 
enfranchisement of women in 1935, Afet Inan states
We stopped in a village ...but there was no one who dared to come by. 
They seemed to be waiting for an order. One among them, a woman in 
her best clothes came to the car. “Pasham, welcome, we have prepared 
drink for you, come”, she said. Atatürk said that we had a long way to 
go and we could not stop everywhere. Then, he wanted me to ask who 
the woman was. She was the muhtar of the village. Atatürk said “here 
is the woman who will be the deputy”. Sati Kadın, the muhtar of the 
village became one of the first women representatives in the Grand 
National Assembly in 1935. This situation was the application of a 
progre.ssive and democratic idea (Inan, 1982:202-203).
Ironically, as Sati Kadın who ‘deserves’ to be the deputy changed her village dress to 
Ibrmal women’s suits when she moved to Ankara as one of the first woman deputies 
of the nation (Taşkıran, 1976: 77); the very reason of her selection to deputyship 
which was her outfit and appearance as the village woman did not seem to be 
lolcrated by the Republican politics. One may think that what Kemalist cadres had in 
mind as the “ideal woman” was the combination of different woman ‘types’: the outfit
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of the urban and modern appearance of urban women, and the heroic and self- 
sacrificing image of the village women.
Parallel to this event, Zehra Arat (1998b: 67) states that all 17 women 
deputies of 1934 were hand picked by Atatürk in a similar manner. Although these 
woman deputies considered themselves representatives of women with a right to talk 
as ‘Turkish woman’, they did not aim to promote the so-called, ‘woman’s cause’ 
(Arat, Y., 1989: 122). While Tekeli (1988: 48) describes the.se women as ‘docile’ 
wlio “did not cause any problems at the parliament, quietly performed duties that 
were assigned to them, did not speak or question much, were completely dedicated to 
'Alatiirk’s principles’ and assumed the duty of being the symbol of those principles.”, 
Taşkıran (1976: 78) states that they had “showed interest in every aspect of public 
life, but they have been particularly active in public health, education, care for elderly, 
and mother and child welfare” which were considered ‘womanly areas’ by the 
Kemalist regime as it is proven by the high number of woman teachers, doctors, 
health personnel educated in that period and since then. In an interview, one of the 
first woman deputies, Hasene Ilgaz would state that since one woman deputy had told 
hei· that ‘they’ did not like people who talked much in the Grand National Assembly 
and warned her to be careful, she had been silent and listened for all three months 
(Kaplan, 1998: 207).
One may think that for a new regime that was born out of a devastating war 
and empire, this kind of selection for woman deputies was obligatory. However, the 
recent academic works show that there were women in the political space, and they 
were pushed away from politics and the center. For instance, there was an appeal of
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women to form a Republican Woman’s Party which aimed to provide the economic, 
social and political rights of women in 1923; their appeal was rejected: the idea of a 
|)arty with such a ‘dividing’ feature was not convenient in that conjuncture and also, 
“Republican Party” was the name of the party that would be established (see Toprak, 
1988). Zihnioglu (1999: 135) states two reasons of the rejection of the appeal: first, 
while Kemalists considered the issue of women rights a significant part of the 
modernization and nation-building project and the parameter of the success of the 
new Republic, and gave weight to the instrumental part of it; they, at the same time, 
aimed to fulfill women’s rights within the limits that they determined; second, 
Kemalists did not want to leave the gains which they would have with the claim and 
appearance that “we have given women their rights”. After this rejected appeal, the 
same group of women established the Turkish Women’s Federation in 1924 which 
survived until 1935. Although they said that the association had no relation to party 
politics, they could not escape from critiques. They were frequently criticized in the 
media. As the discourse of the Federation and its demands were radicalized toward 
1930s, the attempts of the regime to control it increased. The president of the 
I'cderation, Nezihe Muhiddin who demanded that reforms pertaining to women 
should be quickly materialized was blamed of corruption (Zihnioglu, 1999). A new 
leadership that declared the Federation to be primarily involved in charitable and 
cultural activities took the control. In 1934, as women were given the right to elect 
and be elected in national elections, the president of the Federation, Latife Tekin, 
rejecting the previous labor of the organization and leaving all the property rights of 
this new development to the Republican Fathers, would answer the concerns of the 
rciiime:
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Women’s federation has done nothing on this issue. Turkish woman 
has only fulfilled her duty of every moment toward her nation, and 
worked silently with sacrifice for the sake of the nation without 
demanding anything. Turkish woman has deserved to elect and become 
deputies, and this natural right of her was given without her demands 
(Zaman 1934 quoted in Doran, 1997: 30).
In ihe same year, the Federation announced that since women had been given all the 
rights, there was no need for Women’s Federation (Sirman, 1989: 13). When the 
Icderation became the host of a Congress of Feminism and issued a declaration 
against the rising Nazi threat, it was closed (Arat, Y., 1997: 101).
We see that to have monopoly over the woman issue, Kemalists had power 
struggles not only with the traditionalists but also with some women who were not 
docile enough to be ‘active’ in the political sphere. There was also a “certainty with 
which what was good for the other was assumed”; what women wanted was not an 
issue (Arat, 1997: 99). Kemalists were the emancipators, and as the emancipators, 
they knew the type of woman that would/should be the deputy, or the dangerous one 
I hat should be silenced. Ironically, while they envisaged a homogenous group of 
women through the construction of an ‘ideal’ Turkish woman image, they were also 
good at differentiating and selecting between woman ‘types’ when it comes to politics 
and participation. Although many of the leading women of the Ottoman woman 
movement had embraced and supported the Republic, they could not be the “real 
children of the Republic” since they wanted to continue their movement from where 
they had left (Toska, 1998: 77). The selection of Sati Kadın and other ‘docile’ 
women by the regime, rather than any politically active woman shows the duality in 
ihc Republican thought about women; woman would take her place in the political 
space as democracy and Westernization necessitated but she would not be very active
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or independent. Therefore, participation within the contours and limits set by the 
Republican cadre was the practice, although it was not the discourse.
3.1.2 NEW WOMAN, DUTIES AND RIGHTS
The Republican project created a totally new role for the women in the public 
spliere. Women were given many new “duties” in addition to her traditional roles. 
She would struggle together with men to build, protect and forfeit the new Republic 
and its principles. She would participate in social life, and take on social 
lesponsibilities and roles as professional woman alongside her traditional sex roles as 
mother and wife (Durakba§a, 1998: 143). Her crucial role as the mother of the next 
generation; and therefore, as the hidden engineer of the new nation and new national 
identity would form the basis of her rights and duties:
The most important duty of woman is motherhood. The importance of 
this duty is better understood, if one considers that the earliest 
education takes place on one’s mother’s lap. Our nation had decided to 
be a strong nation. Circumstances today require the advancement of 
our women in all respects. Therefore, our women, too, will be 
enlightened and learned, and, like men, will go through all educational 
stages. Then, women and men, walking side by side, will be each 
other’s help and support in social life (Kemal Atatürk quoted in Arat, 
Z., 1995:60).
While Republican women were encouraged to play new public roles in the society 
llirough a discursive fusion of the instrumentality, complementarity and equality; they 
were also not liberated from the traditional roles and values. They had to be more
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enlightened, more prosperous, and moré knowledgeable than men, if they wanted to 
be the ‘mothers of nation’.
A group of professional women who had the state behind them, perceived 
themselves as representatives of Turkish ‘woman’, used in the singular form without 
reference to regional or other differences (Arat, Y., 1997; 100). Unaware that many 
of the reforms that they valued so much did so less to touch upon the bases of 
o|rpression, such as domestic violence over women, virginity, chastity, honour killings 
et cetera; they easily concluded that Kemalist regime had solved the ‘woman problem’ 
in 1’urkey. Furthermore, this group voicing the sufficiency and even, excellency of the 
solution of the problem became the showroom for the Kemalist project of modernity. 
One scholar claims that “paradoxically, the presence of an emancipated small group of 
women does more harm to women in Turkey because it creates the illusion that 
I’urkish women are not subject to oppression as in other Islamic countries’’ (Müftüler- 
Bac, 1999: 303).
The duties of this new woman were more complicated than her rights that had 
not been fully and equally reflected in the real life. Ayşe Durakbaşa (1998: 147) 
states that the Kemalist female image reflected the pragmatism of the Kemalist 
ideology and was basically a combination of conflicting images: “an educated- 
professional woman’’, “a socially active organizing woman” as a member of social 
clubs, associations, “a biologically functioning woman” in the family fulfilling 
reproductive responsibilities as a mother and a wife; “a feminine woman” entertaining 
men at the balls and parties.
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The dualities in the educational system and in the discourse of Republican 
fathers, and having a notion of equality that was overwhelmed by gender-specific 
missions all contributed to the emergence of a generation of Kemalist women 
"identifying themselves and their power with the state, trying to act like men, be like 
men” (Arat, Y., 1997: 109). Support from husbands and fathers was crucial in 
motivating these women to be the models of new, modern, Turkish woman. As one 
scholar suggests, there was a barter between fathers and daughters which can be 
generalized as a barter between the Republican fathers and women: the daughters who 
were granted the opportunities of education, career and certain liberties in 
participating social activities would meet fathers’ expectations to be extremely careful 
in their interactions with men and to strictly repress their sexuality (Durakba§a, 1998: 
152). However, women who were gifted all the rights by the Fathers might easily be 
excluded from Turkishness, and even from womanhood if they behaved 
inappropriately and too much ‘manly’. Modernity, Republic, Kemalism, nation, rights 
and duties were invested with “different meanings for men, who were relatively free 
to adopt new styles of conduct and women, who had to be ‘modern-yet-modest’” 
(Najmabadi in Kandiyoti, 2000: 1493) and still feminine enough. As the ‘ideal 
woman’ was created, the antithesis of it was created by the construction of an 
inauthentic, defective, and degenerated ‘other’ who was spatially an insider but 
somehow qualitatively an alien, ‘not from us’:
If you ask ‘who is the modern Turkish girl?’ in a crowd of thousands, 
she will be the type who would say ‘I am’. In fact, she is neither 
modern, nor Turkish nor girl. She is not a woman or a girl because she 
carried her claim to company with man to an unconscious degree of 
denying her gender’s beautiful features. She is not also Turkish, 
because she does not continue our national tastes, moral and legal 
institutions. Since she assumes that being new is the opposite of being
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old and that modern is the opposite of being classical, ..she is not also 
modern.
She is nothing. Our aim is to prevent these invaluable types which are in 
minority today from being the role model for the future (Safa, Türk Kızı 
in Modern Türkiye Mecmuası, 1938: 4).
The new Turkish woman could easily be this type if she did not watch out the fragile 
balance between modernity and tradition, freedom and society, rights and duties, male 
and female. This was the difficult task of “maintaining a balance between being too 
Iraditional or being unchaste -too modern and promiscuous like Western women” 
(Kadioglu, 1994:647). Therefore, Republic created a new form of patriarchy that was 
more implicit and more subtle than the traditional one, one that was based on plays of 
balance.
This new patriarchy created a generation of professional and successful 
Kemalist women who were dependent on thf approval and appreciation of their 
fathers. Republican fathers, their emancipators while another group were educated in 
(iiiTs Institutes “that would train them in managing hygienic, orderly, economical, 
and tasteful homes, allowing them to establish cheerful and happy marriages, and 
therefore, making them contributors to the social development of the country” (from 
tlic curriculum evaluations of the Ministry of Education quoted in Arat, Z., 1998b: 
161). As the Republic gave different groups of women different chances and different 
strategies to join the public life, it did not become successful in questioning the values 
dominant in the most important part of women’s lives, the private sphere.
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3.1.3 INVENTING THE PUBLIC AND MAKING THE PRIVATE INVISIBLE
One of the most important changes was the opening of public sphere to 
women. However, the Kemalists bypassed the private in their search for the grand 
narratives, huge projects of nation building.
Since what was needed was people, regardless of whether men or women, 
who upheld national values, national techniques (Tan quoted in Durakba§a, 1998: 
142), the private was designated as outside the interest of the Republic. The ideal 
woman was depicted as pure, honorable and unreachable serving the higher cause of 
modernization in Turkey, and the price for female freedom in early Republican era in 
Turkey was the suppression of female femininity and visibility, stripping women of 
their sexuality, creating stereotypes: modest in appearance, companion to her male in 
modernizing the country (Miiftuler-Bac, 1999: 307). The teacher or the lawyer image 
may be an example of this or to use Kandiyoti’s example, ‘Driver Nebahat’^* (see 
Kandiyoti, 1997) that is a quiet atypical image of Turkish woman; one who has to 
hide her identity, sexuality to survive in the man’s world; whose complete 
iransformation to her feminine identity happens only when she is married. Therefore, 
Turkish women survived the dilemma of ‘either the public or the private’, either the 
prolessional identity or the sexual identity. Emancipation of women from traditional 
and religious roles was desirable to the extent that women acquired public roles and 
public visibility for the ‘national cause’ which in turn implied collective consciousness
A clas.sical Turkish film. The protagonist, Nebahat, a woman who has to work lor her family hides 
lici· female identity, femininity; and pretends to be a man to work as a cab driver which is the only 
job she can find. When it is understood that she is a woman, her male driver friends call her 'a h la ’ 
(an expression which means elder sister in Turkish but also ‘desexualizes’ the relationship). 
Ncbahal becomes ‘the woman’ only when she marries and quits her job.
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and modesty rather than individualism (Göle, 1998: 60).
The values that shaped -and still shapes- the lives of the women such as 
purity, chastity and virginity remained untouched by the Republican reforms, laws and 
educational activities. The private lives, the experiences and the oppressions the 
women had were subsumed under the category of private which was considered 
apolitical, irrelevant.
In short, Kemalism, although a progressive ideology that fostered women’s 
participation in education and professions, did not alter the patriarchal norms of 
morality, and even maintained the cultural conservatism about male/female relations 
despite its radicalism in opening a totally new space for women in the public domain 
(Durakbaşa, 1998; 140). Furthermore, as equality meant sameness for Kemalists, this 
particular understanding of equality was transformed into a hierarchical relationship 
between men and women when their differences had to be acknowledged in the 
private domain (Arat, Y., 1997: 102).
In the public sphere, daughters of the Republic, in their effort to be equal to 
their male counterparts, tried to be same with them. Their clothes, outlook, behaviors 
should be modest since any reflection of sexuality might spoil their professionalism; 
devotion and service to the nation; allegiance to the progress and betterment of the 
nation and country.
When compared to the old patriarchal system, the Kemalist project brought 
with it a less visible patriarchy that was injected and locked in the minds and
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experiences of the women. A lot has been gained but a lot has been given by women. 
Tlieir voices were subsumed under the homogenous categories of patriot, citizen, 
mother, nation; they had become invisible under the burden of duties and debts that 
they owe to the nation, regime and country. Some women internalized the discourse 
that envisaged a ‘new woman’ who was similar to ‘.super-woman’ able to do 
everything: she would look modern, serve to the nation and national cause, raise the 
patriotic citizens of the future, be chaste and hard-working, be loyal to Kemalist 
values, enlighten the darkness of the country, work for progress, be a good and 
modern wife and mother, all at the same time.
3.2 1940S-1950S: SETTLING OF THE WOMAN ISSUE?
Turkey witnessed extensive change in this period as postwar international 
order moved towards a new bipolar world in which all the players should determine 
and find their place. Atatürk, the charisma was dead, and transformation to the 
multiparty system was initiated in 1946 with the need for economic and military aid 
li'om United States. The transformation was a direct response to “various American 
critics who expressed their hesitation with regard to Turkey’s previous pro-German 
attitude, to the Wealth Levy, and to the single-party regime” (Keyder, 1991:205). In 
1950, the Democrat Party (DP) which “attacked such principles of Republican 
People’s Party (RPP) as Westernism, reformism, statism and especially secularism” 
(Saribay, 1991: 123) won the elections. The word would be the ‘nation’s’. 
Democrats claimed in the election campaigns. During 1950s, democracy would be 
(he national goal in theory and failure in practice.
In this period, it is seen that woman issue disappears from the agenda. 
Parallel to emergence of America as a political, economic and social model and 
hegemon for Turkey and the postwar rise of housewife image in Western world, the 
most read women magazines of the time depicts women as the housewives that are 
able to look modern even in kitchen, rarely interested in politics, except very 
exceptional periods -such as the 1960 military intervention and Yassiada Trials where 
the members of the government were tried- but mostly interested in other countries’ 
royal families and their life-styles (see, for instance, Hayat Magazines, 1950s). The 
education of women in every area of life that had already started in 18"' century was 
continuing; women were now being informed about when to wear gloves, hats, the 
rules of behavior, how to keep their marriages going and their husbands loyal to them. 
Furthermore, both the working woman and village woman images disappeared from 
the picture. Physical representation of women in the magazines became limited to the 
blond women, hardly authentic in physical appearance, mostly in the kitchen, dressed 
in the latest fashion.
In the political sphere, as Turkey switched to multiparty system in 1945, the 
harsh reality of political struggle allowed little space to the passive and symbolic role 
which women had acquired (Tekeli, 1990; 272). As politics became more 
competitive, and as the ruling, modernist elite lost their monopoly over politics, the 
number of women deputies between 1950 and 1960 dropped to three, four and seven 
respectively. These woman deputies, still interested in traditional ‘womanly’ areas 
such as child rearing, health and education, would no longer consider themselves 
representatives of women any more but would behave as “partisans participating in
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the sharp rivalry” between Democrat Party and Republican People’s Party” (Arat, 
1989: 122).
Tekeli states that the Democrat Party (and those conservative parties which 
succeeded it at its demise) gave importance to Islamic values in their efforts to retain 
tlie rural vote, and were very much aware of the dangers of encouraging a form of 
political participation that would conflict with women’s traditional identity; therefore 
llicy never encouraged participation beyond what was politically expedient (Tekeli, 
1990; 273). Hence, the multiparty period did not bring more participation to women, 
but rather the worsening of their already superficial form of participation and the 
continuation of their symbolic roles in the Turkish political system while woman as 
the mother and hou.sewife image was fixed in the media. Totally losing the image of 
village woman and working-woman, new patterns of socialization were invented to 
domesticate women, and there was no mention of woman issue. It seems that 
everyone believed that what had been done was enough and therefore, Kemalist 
i cforms became the status quo as most of them lost their substance with the populist 
policies and discourses of the Democrat Party and other political parties.
3.3 1960S-1970S: WOMEN AS POLITICAL AND ASEXUAL ‘fiAC/’S
In 1960s and 1970s, women became politicized like most parts of the society. 
Many women joined the leftist movements. As the leftist movements’ roots were not 
alien but in the very roots of the Republican project of Enlightenment as many leftist 
party programs of the period proves (Baydar, 1999: 25), these movements, at the
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same time, embraeed the Republican legacy of ‘ideal woman’ desexualized for the 
sake of a grand cause. Tekeli (1990: 274) informs us that leftist women’s motivation 
was the influence of the political affiliations of a husband or lover; hence, as ‘adjuncts 
of the male protagonist’, they were not generally given the important responsibilities 
of formulating ideology and strategy, and the ones who were fortunate enough to 
break free of this legacy, such as Behice Boran could do so only because they were 
married to someone of consequence. The statement of a woman who, in 1990s, 
explains her experience in leftist political parties may give an idea about women’s 
subordination and secondary status in these movements despite their enthusiasm for 
active participation:
...then I entered TIP (Turkish Workers’ Party), although Behice Boran 
was the president of the party, women were in a secondary status. 
They were even introduced as someone’s lover, someone’s wife when 
they were being introduced. Women were mostly doing the secretarial, 
bring-send {getir götür) tasks. Even the voices of the women that were 
in a better situation were not heard in the meetings. There were two or 
three woman managers, except Ms Boran and they were not in the 
center. I had worked very hard for years in TIP, I could become the 
village .secretary, the village president was again a man. I don’t say 
these since I have ambitions but this was the situation (ilerici Kadınlar 
Derneği, 1996: 37).
riierefore, the leftist movements which many young and educated women embraced 
in 1970s became sources of disappointments to them because of their -subtly- 
cxclusionary character. Moreover, the woman image that these movements embraced 
was the image of the ‘h a d ’, which was interestingly, similar to the Republican image 
of Turkish woman, “whose sexuality and individuality was repressed” (Erol, 1992:
117). Considering feminism a bourgeois phenomenon that would block the way to 
societal salvation, these movements depicted woman as the “unsexed, depersonalized 
kind of ‘woman comrade’” (Berktay in Miiftiiler-Bac, 1999: 308). Her femininity and
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Iicr dilTerence was once again repressed in the name of grand causes that were more 
urgent and important than her rights and liberation.
Hence, the leftist movement did not directly contribute to the women’s 
emancipation process. The fact that Progressive Women’s Society {ilerici Kadınlar 
Demeği) which was one of the most important leftist woman organizations in the 
pei iod preferred to organize the workers’ wives rather than organizing the women 
workers shows in what roles they perceived women (Müftüler-Bac, 1999: 312). Just 
like the Kemalist project of modernization, these leftist movements and even their 
women organizations envisaged the ‘ideal woman’, her roles, her patterns of behavior 
and her duties to contribute to the grand cause. In Voice of Women, the magazine of 
Progressive Women’s Society, the question of how a striker’s wife should behave was 
examined in detail:
The wife of the worker on strike is considered on strike; she should not 
try to make him give up the strike but encourage him; she should talk to 
other wives who prevent their husbands from going to strike and make 
them help their husbands; she should learn what strike is and how it is 
done from somewhere and explain it to everyone; when her husband 
returns home, instead of telling him her daily problems and complaints, 
she should smile, and try to provide him a comfortable night (ilerici 
Kadınlar Derneği, 1996: 144).
İn the portraits of women that they envisaged, it seems, the leftist movement was no 
less patriarchal than the bourgeois, capitalist regime: woman who would work in the 
backstage for the ‘cause’ was the provider of comfort at home, supporter of her 
husband. Woman, once again had no identity independent of the family, marriage and 
(lulics; she was as anonymous as “the wife of the worker on strike”.
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However, the leftist women who would be disillusioned with the movement 
alter the coup-d’état of 1980, gained and learned a lot in these leftist movements 
which became their channels of politicization and workshop in which they attained the 
art of organization and introductory experience of politics. Therefore, one scholar 
states that the leftist movements before 1980, became the place where many women 
learned politics and where they acquired some sense of solidarity, but where they 
were unable to politicize the women question (Tekeli, 1990: 276). It was the coup 
d’etat ol’ 1980 that would be the turning point which would provide them with the 
opportunity to apply what they learned from their nameless and voiceless experiences 
under the Kemalist regime, Turkish political system and leftist movements.
3.4 POST-1980: WOMEN CHALLENGING THE FATHERS
Interestingly, 1980 coup opened a new space for women in Turkey. It created 
a political vacuum by banning almost all former political activities of political parties, 
associations and unions (Esim and Cindoğlu, 1999: 181). This gave women a new 
space that was cleaned off from politics of big narratives, and hence, women could 
suipass the “male-formulated feminisms” (Erol, 1992: 111).
When they articulated the problems they had because they were women, 
feminists discovered that within the republican project of modernity, their private lives 
were smothered under the public expectations they had to live up to (Arat, Y., 1997: 
105). They discovered that ‘private is political’ and what happens at the domestic 
s|rhcre are all political in the sense that battering, honor, purity and virginity were all
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contributing to the status of women as, the “second-sex” as Beauvoir uses the term. 
When private lives and interpersonal relationships were questioned, hierarchies and 
controls that had been ignored now surfaced (Arat, Y. 1997: 105).
Feminists challenged the Kemalist discourse on women and traditional 
perceptions in society. They used slogans such as “shout, everyone hears your 
voice”, and protested the conflicts between the images of motherhood which was 
liighly appreciated and woman who de.serves battering by their protests using the 
slogan “Under my feet, I want the world, not heaven”.'^
They moved strategically to form the movement (see Tekeli, 1990) to bypass 
the political conditions of the day. “From the Kemalist mothers they inherited a 
tradition of participation in life outside the home, including the political arena”, but 
they also questioned “the latter’s unilateral stance with regard to relations with home, 
i clations which Kemalists had relegated to a private” (Sirman, 1989: 27). They were 
relatively successful in raising consciousness in the media, society and state 
institutions.
Yeşim Arat (1997: 106) claims that to the extent that woman reached out 
from the private to the political and from personal confrontation in their private lives 
to public institution building which aimed to uphold and support other women, they 
were reaching out for universal values in the way Republican modernizers had, and 
slie concludes that the project continues as it is liberated from the monopoly of
I ’lic iiiodo refers to an hadith of Prophet Muhammed, well known in Turkish society, “Heaven is 
Linder the leet of mothers” {'"Cennet anaların ayaklarının a lt iiu la d ir” ).
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Kcmalist discourse and regenerated by a plurality of voices, including ‘feminisms’. 
One can argue that feminism in Turkey has born with assets which would determine 
its strengths and weaknesses. On the one hand,
Different from the Islamist movement and Greens, woman movement in 
the leadership of feminists was able to utilize the sensitivity of the 
Kemalist tradition in terms of woman. In the condition of 1980s which 
was tried to be depoliticized, despite its radical substance, a political 
ideology that makes women its focal point could be seen as legitimate 
with the respectability of woman issues which Kemalist tradition had 
provided. As such, a feminist ideology that did not depend on the left- 
right axis but created its own axis, politicized women with a 
fundamental critique could open the way to the woman movement of 
1980s (Arat, Y., 1995: 86).
On the other hand, feminism and feminist organizations had its difficulties; they had 
financial difficulties, they had to accommodate with the politicians who were trying to 
lake them under control of some party, and as a movement which opposed to the 
male hierarchy, they survived the difficulty , of forming an institutional structure 
without power relations inside (see Arat, Y., 1998). Feminism, today, seems to 
stabilize itself; but it does not seem successful much in integrating different groups of 
women into the movement; many young, educated, urban women consciously avoid 
the label “feminist”. Since feminism in Turkey has been presented as radical feminism 
by the media to the society, many Turkish women have dismissed the issue as contrary 
to their lives which are oriented towards family, children and work.
Another player that has showed itself after 1980 and gained visibility in 1990s 
is the Islamist women. Forming a new counter-elite and a new woman image, they 
luive been visible in politics with the bans on turban, their protests of these bans and 
their labor in the Islamic political parties. Apart from their description in terms of
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darkness, sharia, backwardness by the secular groups in the country, they, 
interestingly, seem to be developing their own understandings of Islam, ‘woman 
problem’, and modernity. Ilyasoglu (1998: 246-247) argues that even though this 
new female identity is formed within a religious work, “their public stance constitutes 
a subjective rupture from the roles defined within the boundaries of ‘traditionalism’”, 
situating themselves within the ‘modern condition’ through the means created by the 
modeinization process, attempting to revi.se modernism and develop their own 
version.
It is debatable whether or not these women-contribute to the enlightening aims 
of modernity or liberation of Turkish woman but there is some proof that what they 
are doing is not traditional, they are revising the form of Islam that have been 
dominant in Turkey and its approach to woman issue.
As a totally novel ‘Islamic woman’ category joined the public sphere, the word 
'Kcmalist woman’ have gained a renewed presence and new political meanings, 
denoting women who, against the Islamist women, “proclaim their allegiance to 
Alaturk and his principles, i.e. speak from a pro-Western, pro-state, secular- 
nationalistic and gender egalitarian position” (Saktanber, 1994: 99). Kemalist women 
who have been the norm in the so-called public sphere up until that time have raised 
ihcir voices against the Islamist women as the latter has gained public visibility in the 
sites of Kemalism, such as universities, hospitals et cetera. The Kemalist women’s 
reaction has been quiet defensive and explicit; they have regained their missionary 
character and revived their discourse of duty and struggle against darkness that 
Islamist women signify. One Kemalist woman writer states that
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Yet, the two types of women affect society in Turkey. First is the 
women with veil. These are the ones that talk on channels, write in 
Islamist magazines, try to get Islamic clothes enter universities, 
hospitals; this is the group that pulls the country to the sharia. The 
others are the modern women; these are the women that utilize the 
rights that have been gained by the Kemalist principles, that demand the 
expansion of these rights, that contribute to the modernization and 
progress of the country (Ozsoyeller, 1995: 67).
The opposition of the Kemalist women to Islamist women seems to be more 
ıhan a care for gender issues; to the extent that it is part of the Kemalist mission and 
elitism which they have internalized; it is a struggle over knowledge, public space and 
|X)wer. Kemalist women, rather than trying to understand the motivations of these 
women who are no less educated than they are, strive to regain their hegemony over 
I he public sphere, the image and discourse on ‘woman’. Calling themselves 
enlightened, modern, dutiful and progressive, they reject the existence of multiple 
womanhoods that has always been the reality of the country.
Kemalists women’s perception that these women are posing a threat to them 
and their monopoly over the visibility, voice and image of Turkish woman can not be 
explained Just by the tension between the modernists and conservatives that has been 
going on since 18*'' century because the,se women are not as traditional, illiterate and 
dilTerent as they are thought to be. In a study on Islamist women who work in the 
organization of Welfare Party, women state that “we always consider the tradition 
irrelevant. Even if a woman works, she cooks at home; even if she is professor, she is 
just a housewife at home... We are against that, this is not in the philosophy of Islam,” 
and thus, they present an “identity which has internalized modernity and in which she 
uses her will actively” (Sevindi, 1998: 153). Göle also states that women students
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protesting the bans on head scarf are far. from a typical representation of a traditional 
Muslim woman:
They have broken loose from the private sphere to which the 
fundamental orthodoxy of Islam was supposed to relegate women; they 
violated the principle of segregation of the sexes by choosing to attend 
the university alongside men; and finally they had chosen to make 
public demands on the system as citizens (Göle, 1994: 215).
Although one may claim that with their affiliation with religious movements, 
these women are objects of oppression, and replace the existing patriarchy with a 
religious one; there may have been signals that these women are differentiating 
themselves from Islamist men and their ideologies. One famous Islamist writer rejects 
the compatibility of Islam with feminism and the notion of Islamist feminism 
vehemently saying that if these two are similar, then what Islamist women are doing 
will be ‘imitation’ (Dilipak, 1988: 128); therefore, warning the Islamist women not to 
be feminist, not to be illusioned by feminism.
The fact that these women form a threat not only to Kemalist women but also 
to the male Islamists has also become evident by their exclusion from the Islamic party 
organizations which followed Welfare Party after its closure. Moreover, the 
questions of whether these Islamist women will be able to devise other forms of 
political participation which will fill the void that is caused by their expulsion from the 
party cadres, and whether or not their stance on gender issues will change remains to 
be seen.
This chapter aims to show the multiplicity of discourses that have focused on 
women in the history of Turkish Republic to map the dimensions of ‘woman issue’.
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The aim is to include both the hegemonic discourses and the counter-hegemonic ones, 
both the male discourses on woman and women’s discourses on themselves. Any 
examination of discourses on woman shows that the political space that was created 
liy men for women was patriarchal, oppressive, totalizing and anonymous. While they 
all envisaged an ‘ideal woman’ and tried to impose this image upon women for the 
sake of some grand cause, mission, aim et cetera; they, at the same time, often divided 
‘women’ when they are threatened by this totality; there were urban women versus 
rural women, modern women versus backward ones, bourgeois women versus 
|ii()letarian ones, chaste women versus immoral ones, women who “deserved” the 
rights because of her proper behaviors versus the ones who could not be trusted but 
should be controlled.
Coming to the 1990s, one may talk about the reformation of the public sphere 
and even, the dissolution of private in the public or vice versa but the relations 
between the groups of women have showed that there is a huge tension between the 
Kemalists and Islamists while feminists are ambiguous in declaring their positions.
Two quotations from one Islamist and one Kemalist woman may bring out the 
lault lines between women and the still continuing dominance of ‘politics over 
women’ in Turkey. Interestingly, Islamist woman talking about the bans on headscarf 
in universities is the anonymous one with ‘no name’ talking mainly from ‘I’ while the 
other quotation talks from the position of ‘we’, from a well-situated position and 
identity;
1 am afraid of not being able to go out of home. Because they are 
ignoring us. But I am real and I exist. People like me should also be
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educated. They should not be illiterate. But male students can enter the 
school and their ideas are no different than ours. This is gender 
di.scrimination (Radikal, 22 November 2001).
As the daughters of the Republic, we are determined not to lose the 
gains of the young Turkish Republic which has been determined to catch 
the era since the Revolution of Enlightenment that started in 1923. We 
will not give up modernity and principles of Revolution. We will not 
surrender to the backwardness (Kill, 1998; 38).
Despite the feminist attempts to give women an independent platform in which 
women, irrespective of ethnicity, religion, sexual preferences or ideological positions, 
would make their voices, their experiences heard, and question their oppression; 
'woman problem’ still continues to be the battleground of different clashing political 
views and power struggles. Yet, the relations between various groups of women will 
determine the future of ‘woman issue’ in Turkey.
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CHAPTER 4
PROFILE OF K A D IN  G A Z E T E S İ  (1947-1979)
Magazines are crucial sources for social sciences since they reflect the 
hegemonic discourses; power relations of the time; the continuities and the breaks 
within the discourses, practices and narratives. Apart from the general functions of 
magazines, woman magazines are useful tools to shed light on ‘herstory’. Whether or 
not women have contributed to the particular magazine at hand, the woman magazine 
itself redects a lot about the formation and dynamics of gender discourse, and its 
relationship with other discourses. Like other media, woman magazines “are used 
indirectly in identity building and maintenance, which is an important part of attaching 
generalized, evaluative significance to texts” (Hermes, 1995: 27). To the extent that a 
i csearcher is cautious about “their polysémie content which ranges from being very 
Iraditionally ‘feminine’ to being unspoken, emancipated and even feminist” (Hermes, 
1995; 9), woman magazines provide useful hints for evaluating the gender discourse 
within which the image of the ‘woman’ has blended with other discourses.
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As woman magazines, in general, give hints about the dynamics of identity 
construction, magazines published by women may be a gate to women’s worlds, 
perceptions, experiences; in short, to ‘herstory’ which had been either neglected or -at 
best- transmitted by second hand sources in history, philosophy, political science etc. 
Woman magazines published by women in various times and contexts provide the 
opportunity to listen to women from their own voice(s). Only such a voice may 
answer the questions of how women have eonstructed their identities vis-à-vis the 
ones already constructed for them, how they resisted the latter, how they have 
adjusted themselves to the constructed ones, how they have defined ‘woman’, and 
liow they have represented and perceived ‘other’ women and men.
To the extent that any discourse is a result of a continuous series of 
negotiations based on power relations which are permanently challenged, women are 
both the subjects and the objects of the gender discourse. Studies on woman 
magazines examine that particular subject and object of the gender discourse that had 
been invisible until recent times. How women have perceived ‘woman’, ‘women’, 
and ‘other’ women; how they have constructed their identities on these categories; 
which particular strategies they have utilized in their negotiations with the ‘man’s 
woi'ld’ are among the fundamental questions that studies on woman magazines may 
shed light on. Asking these questions to the women’s voice(s) that are heard in the 
woman magazines will pave the way for understanding how gender discourse has 
licen shaped through negotiations, bargains and struggles within a power relationship.
Before giving the profile of Kadin Gazetesi (1947-1979), one should first 
examine woman magazines in Turkey to understand its place among them.
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4.1 WOMAN MAGAZINES IN TURKEY
First woman magazines in Ottoman Empire appeared in 19'*’ century like other 
general magazines. As the first newspaper Takvim-i Vekayi was published in 1831, 
llie first woman magazine which was openly addressed to women was Terakki-i 
M uhacklemt (1869) which may be translated as ‘elevation of women’ (Torenek, 1998: 
26) which would be followed by Vakit Yakut Murehbi-i Muhadderat (1875) and 
Ayine (1875). Toska (1994: 122-123) states that a critical reading of these first 
woman magazines, and the large number of the articles on child-rearing and education 
in them show that their ultimate aim was not women per se but rather the children 
whose initial education was given by those women because of the belief that people 
educated by well-educated mothers were necessary to overcome backwardness and 
losses that the empire had survived. Since then, such a discourse which is based on 
‘woman as mother’; woman as the creator of the next generation and as the main area 
that should be invested for the desired ‘output’ becomes almost a tradition in woman 
magazines from the Ottoman times to the Republican era until the feminism of 1980s.
In the Tanzimat period (1876-1908), woman magazines, like all other media, 
increased. The existence of some elite women who were educated in the modern 
schools established in this era contributed to the publication of ‘woman pages’ in 
newspapers, and even specific woman magazines and newspapers with women 
authors (Tekeli, 1983: 1191).
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Therefore, 19"' century Ottoman Empire witnessed a -relative- boom in 
woman magazines which became the instruments of women to make their voice 
heard. These women were the ones who had used the advantages of the recent 
changes in the society, became aware of the problems they had as ‘Ottoman woman’ 
and used possible means to attain concrete solutions to these problems. Woman 
magazines and woman associations were the means which formed the first sparkle of 
woman movement, and made these women visible.
From the Tanzimat era to the establishment of the new Turkey, the following 
woman magazines were published: Aile (1880), Hanımlar (1882), Ihsaniyet (1883), 
Şiikufezar (1887), Mürüvvet (1887), Parça Bohçası (1889), Hanımlara Mahsus 
Gazele (1896), Demet (1908), Mehasin (1908), Kadın (1908), Musavver Kadın 
(1911), Kadınlar Dünyası (1913), Kadınlık Hayatı (1913), Kadınlık (1914), 
Hanımlar Alemi (1914), Seyyale (1914), Siyanet (1914), Bilgi Yurdu Pşığı (1917), 
7 Ürk Kadını (1918), Genç Kadın (1918), İnci (1919), Diyane (1920), Hanım (1921) 
and Süs (1923) (Çakır, 1983: 750)." Toska (1994: 199) states that these woman 
magazines not only dealt with traditional ‘womanly areas’ such as child-rearing and 
education, home management, cooking and family but also had a rich content 
composed of literature, photography, illustrations, fashion, cinema, theatre, art; and 
philosophical and sociological articles.
As these magazines made a “definition of desirable womanhood” which 
included “the right to education, the right to work outside home, the opportunity to
In Turkish, the words ‘kadın' and ‘hanım ’ that were included in the titles of the most of woman 
magazines mean, respectively, woman and lady.
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lie a good mother, and the right to make one’s own decisions about her life, her 
mairiage, etcetera”; and “did not ignore the gender dimension and defined their 
problems in terms of manhood and womanhood”; with transition to the Republican 
era, Demirdirek (1998: 79) states, “the emphasis on gender was weakened, partially 
as a result of some positive responses to women’s demands and partially due to the 
emphasis put on the ideal of a new society”. Similarly, Durakbaşa (1998:37) 
emphasizes the huge difference between the pre-Republican discourse on woman 
which demanded rights and rebelled against man through their own magazines; and 
ihe early Republican discourse on woman’s rights in which women’s demands became 
subject to male patronage, and woman’s voice was drowned despite the existence of 
many woman orators who were charged to talk within the framework of official 
ideology.
According to Davaz-Mardin’s bibliography (1998), the only extensive 
bibliography on women magazines and newspapers which starts from the alphabet 
reform of 1928, only one woman magazine. Hanımlar Alemi was published in 1929. 
Between 1930 and 1940, twelve woman magazines were published: four of them 
defined themselves as ‘handicraft’ ieli^i) magazines, three as ‘family magazine’ and 
ihree as ‘fashion magazines’ while the remaining Cumhuriyet Kadını (Woman of the 
Republic, 1934) which defined the woman living in Republican era as not “a one­
dimensional” woman but as a woman who knows how to show herself off in social 
life as well as work life (Davaz-Mardin, 1998: 15) was published only two issues; and 
Okul Kızı (1937) which stated its aim as “proving the bright and precious existence of 
many of our girls and women, displaying their ideas on social realm and forming a 
newspaper that has been written as they like it” (Davaz-Mardin, 1998: 37) is
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unavailable in libraries except its first issue. The period between 1930 and 1940 can 
be called one of regression in which woman magazines, leaving the pre-Republican 
l ights discour.se which became ‘unnecessary’ in Republican era with the rights granted 
lo women and ‘unorganized’ with the closure of the Women Federation, moved 
Iowards family, fashion and handicraft.
Giirboga (1996), in her analysis of the visual depiction of women by the 
popular periodicals -some of which are women magazines- published between 1920 
and 1940, separates the period into three parts: first, the formative stage (1920-1925) 
when new qualities such as individuality, creativity, and social and physical visibility 
were denoted in addition to the feminine traits such as innocence, purity, elegance and 
beauty; the .second .stage, multiplication of women’s images (1925-1930) within which 
llie self sacrificing and ‘poor’ Anatolian women image, and image of the ‘Amazon’ 
would be elaborated within the discourse of national identity, authenticity and 
Aiuitolianism; and the third stage, crystallization and consolidation of these images 
( 1930-1940) which was noteworthy in its “expression of fear on male side about 
active female sexuality and its destructive power over moral integrity of the society” 
(Giirboga, 1996: 16), and a more frequent identification of women with the female 
Idle patterns of private realm through certain women images representing the modern 
housewife and mothers of the Republican Turkey who indicate Westernization of the 
private realm and refinement of housework. Although Giirboga’s study includes not 
only woman magazines, the same trend is valid for woman magazines of the time most 
of which were owned and published by men. The end of 1930s brings the limitation 
of the discursive freedom that had been granted to women who were now reminded 
ol lier traditional ‘womanly’ duties as the mother, wife and the young girl.
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Between 1940 and 1950, seventeen woman magazines were published; ten ot 
these magazines defined themselves as handicraft and/or fashion magazines, two as 
family magazines. Among the remaining others, the two were magazines published by 
a high school and girls institutes; the two others were Asnn Kadını (Woman of the 
Century, 1944) which stated that magazine would deal with “woman, and her 
intellectual, business and home life” (Davaz-Mardin, 1998:55), and Salon (1947) 
wliich used the subtitle “literary fantasy magazine” (Davaz-Mardin, 1998:67).^ 
During this period, trend toward fashion and handiwork in woman magazines gained 
speed despite the ongoing emphasis on the ‘new Turkish woman’.
Attwood (1999), in her examination of the role played by the women’s 
magazines that attempted to create the ‘new Soviet woman’ by providing readers with 
models of female identity, states that while women’s magazines in the West were 
concerned with woman primarily as housewives and depicted home as their special 
domain which was defined “by its difference from the masculine world of politics and 
economics” after the First World War, the Soviet magazines tried to break down that 
particular division between the male and female readers (Attwood, 1999: 26) through 
a female image within which “rationality, innovation, hard work and the competitive 
spirit traditionally associated with men had to be interwoven with adulation, shyness, 
modesty, and above all, maternity, the traditional feminine traits and roles” (Attwood, 
1999: 101). As one may not find a complete correspondence between the Turkish 
woman magazines and the Soviet or American cases, it is safe to claim that coming to
' 'I'hc scvcnicenlli magazine is Kadın Gazetesi (1947).
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1950s, woman magazines in Turkey moved from a woman image who had been 
discursively endowed with traditional and modern, female and male characteristics 
towards an image of woman who, similar to the American model, was portrayed as 
the housewife in the kitchen, mother and wife at home.
The year 1950 became a turning point in Turkey, the one-party regime was 
over, a new party. Democrat Party was in government. ‘Democracy’ was new, 
ambiguous but still demanded, and America was to be the model which would help 
"fuikey to apply ‘democracy’. Although it is stated that within this period, civil 
society dynamics of Turkey became functioning much more liberally under DP who 
depended on more liberal and peripheral tendencies which contributed to the rise of 
politicized journalism (Gevgilili, 1983: 221), woman magazines did not develop in the 
same direction. Women’s voices in woman magazines which had already been in 
regression weakened as a re.sult of the popularity of the American type of magazines 
(llyasoğlu and Insel, 1984: 176). Imitation of American magazines meant more 
photographs and more articles on fashion, beauty, marriage, child-rearing, cooking for 
woman magazines in Turkey.
According to Davaz-Mardin’s bibliography (1998), between 1950 and 1960, 
twenty two woman magazines were published: thirteen of these defined themselves as 
family/beauty/fashion magazines, the two as ‘photo-story’; one was published by the 
Association of Nurses while another was published for secretaries. One magazine, 
Ccn/iei (1953) defined itself as ‘the magazine of beautiful women’ as another one, 
İkimiz ( 1954) aim to show young girls, boys and newly-married couples the ways of 
happiness. Among the magazines published in this period, three were able to
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diiTerentiate themselves from the increasing hegemony of fashion and family 
magazines. The first woman magazine published by a woman branch of a political 
party, Demokrat Kadın was published in 1954 by the woman branch of the Democrat 
Party (DP) with the subtitle “Atatürk is our ideal, DP is our cause” (Davaz-Mardin, 
1998; 111). Gazete Magazin (1956) defined itself as ‘daily woman newspaper’ and 
iis scope as literature, theatre, cinema and sexual life (Davaz-Mardin, 1998: 119). 
Another magazine which was against the trends of the time was Kadın Sesi (1957) 
which may be translated as Woman Voice was a ‘weekly opinion newspaper’ owned 
by a woman and published for nineteen years, more than thousand issues.^ In its first 
issue, it stated that
We will not have endless demands. We do not have the claim to 
demand the rights of women. We have taken our rights more easily 
than all women of the world. Our beloved father [Atatürk] had given 
our pre.sent freedom without our cries and struggles. ...The causes that 
wait for the womanhood are endless. ...We do not have the crisis of 
intellectual womanhood but rather of women who will embrace the 
national issues with sacrifice (Davaz-Mardin, 1998: 123).
As it is seen, the rebellious discourse of the previous century turns into a discourse of 
‘sufficiency’ within the magazines. The rights were sufficient, politicians did their 
best, but still, the expected results did not occur.
Between 1960 and 1970, sixteen woman magazines were published; three of 
I hem defined themselves as family, fashion and/or handicraft magazines, three as 
photo-story, two as woman encyclopedias. Anne (1963) and Ana (1964), both
' Kadın Sesi (1957-1976) is the magazine most similar to Kud in  Gazetesi in formal, content, outlook 
aiul aims. However, we found no open relationship between the two. This may be due to the fact 
ihai the former was published first in Izmir, then in Ankara while the latter was published in 
I si an bill.
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meaning ‘mother’ were published by two branches of Turkish Women Federation. 
The otliers were Genç Kız (1963), Yuva (1963), Türk Kadını (1966), Günün Kadını 
(1968), Ayçe (1969)'^ and Kadının Sesi (Voice of Woman, 1969) which was the 
publication of the woman branch of Republican People’s Party.
Between 1970 and 1980, Davaz-Mardin (1998: 13) informs us that twenty 
t wo magazines were published. The most noteworthy among them are Milli Gazete 
Kadın (1974) which was the woman appendix of Milli Gazete and also the first 
Islamist woman magazine; and Kadınların Sesi (Voice ofWomen'^, 1975) which was 
(he first leftist woman magazine using the subtitle “for equality, social progress and 
peace’’ (Davaz-Mardin, 1998: 189). Since then, leftist and Islamic woman magazines 
have taken their place within the spectrum of woman magazines in Turkey. In their 
examination of four Islamic publications. Gül and Gül (2000: 1) states that Islamic 
magazines that had their peak in the late 1980s and early 1990s “place women in the 
center of their arguments to symbolize their opposition to Kemalist reforms and their 
modernist and secular basis” as they “employ a ‘covered Muslim woman’ as a symbol 
of Islamic revivalism in Turkey.”
From the coup d’eta of 1980 to present day, woman magazines, their contents, 
their names, their topics have multiplied. First, several feminist magazines appeared
' The magazine .iuye which was published eight issues was established by Halide Nusret Zorlutuna, 
one of the aulhors of Kud in  Gazetesi. The magazine, it seems, had a quiet nationalist tone and 
allilude.
We should also pay attention to the evolution of the word 'kadın' (‘woman’). What starts as 
singular turns into plural in 1970s signalling that the singular ‘woman’ image was being replaced by 
the plural use of the word ‘women’ which means that multiple womanhoods with different voices, 
histories and experiences were being discovered.
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as a result of the feminist movement. Although they have had their peak in early 
1990s and seem to be losing ground at present, they still exist despite the economic 
hardships they have survived. Second, a less known type of magazines, magazines 
addressing the Kurdish women appeared in 1990s. Almost all of them denoted their 
identity, and some even used Kurdish words in their titles. One among these woman 
magazines, Roz.a (1996) explained the reasons of publishing a Kurdish woman 
maiiazine in these words:
The problems that we had with the Turkish woman movement effected 
us seriously. The problem was not only that we were experiencing our 
womanhood in different ways. Our national identity was changing the 
color of our womanhood and means of struggle as much as it changed 
our demands and aims. The real problem was their politics of melting 
us and ignoring our existence. We were women, we were having all the 
oppressions of our gender, but we existed with our Kurdish identity. 
...While Turkish women wanted us to forget our ethnic identity, 
Kurdish men wanted us to forget our womanhood. But, we were 
intended to forget neither of our two identities. Nobody could demand 
that from us in the name of anything (Davaz-Mardin, 1998: 532-533).
In the woman magazines of 1990s, the singular ‘woman’ image has been 
replaced by multiple women images. To the extent that there are women and voices 
of women talking from different grounds with different experiences, histories, 
demands, identities, ethnicities, ideologies but always using the identity woman; we 
should call these magazines ‘women magazines’ rather than using the singular form.
4.2 KADIN GAZETESi {19^1-1919)
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Kudin Gaz.etesi, literally ‘Woman’s Paper’ is a magazine/newspaper which had 
been published 1125 issues for 33 years. According to Davaz-Mardin’s bibliography 
of woman magazines (1998: 65), whole collection of Kudin Guzetesi is found in 
Beyazit State Library, while most of the issues are found in Women’s Library and 
liil'ormation Center, both in Istanbul. Also, National Library in Ankara has the 
majority of the collection.
The magazine is the second longest lived magazine of Turkey after Turkish 
Nurses Muf’uz.ine which is an associational publication (Davaz-Mardin, 1998:16), and 
also, Kudin Guzetesi is one of the first magazines whose editor and owner is a 
woman (the other is Güngör newspaper, published in the same year, unavailable in 
libraries) (Davaz-Mardin, 1998:19). Although the name and the format of the 
publication until 1963 shows that it was a newspaper, it always had the characteristics 
of a magazine. After 1963, it was published as a woman magazine. To preclude any 
ambiguity, this study which does not deal much with its news content but rather with 
I he articles considers Kudin Guzetesi a woman magazine although it may also be 
called a newspaper.
Founders of the magazine were six women; iffet Halim Oruz, Emel Gürler, 
Münevver Ayaşlı, Furuzan Eksat, Nimet Selen and F.Elbi. However, except Oruz 
who was the owner and editor of the magazine until the end of 1970s, the staff 
c|Liickly changed in the coming years. The only information we have about the 
circulation of the magazine is from the interview with ismet Oruz, the son of iffet
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Halim Oruz, who stated that its circulation was approximately 10,000. We are also 
informed that the magazine circulated through a system of subscription which was 
restricted to the subscribers who were from the social environment of the owner and 
the authors.'· Also, it is known that the authors and people who labored in the 
magazine, except the ones who worked full-time, worked voluntarily without being 
paid.
The magazine had always changed its staff except Iffet Halim Oruz who was 
ihc owner and editor of the magazine. Therefore^ one should pay attention to Oruz 
while examining the profile of the magazine.
4.2.1 I HE EDITOR AND THE OWNER: IFFET HALIM ORUZ
İffet Halim Oruz (1904-1993), the author‘\  the journalist''*, the poet and the 
economist was the daughter of a father who had worked in the economy department 
of the Ottoman Empire and who had been the supporter of Commitee of Progress and 
Union; and a mother whose works in Association of Miidafai Hukuk-i Nisvan
" As Ihis number gives an idea about the circulation, it is quiet shaky since the magazine did not 
give any olTicial number of circulation. Therefore, we should take it as an approximate number.
'■ Interview with ismet Oruz. April 20, 2002, Istanbul.
" Her published books are Füsun  (collection of poems, 1928), T u l D a ire le ri (Tul Circles, collection 
of poems, 1931), Yeni Tü rk iy e ’de Kadiri (Woman in New Turkey, 1933), B u iia  (1933), Arkadaijlar 
(I'i'icnds, speeches, 1936), Tü rk iy e ’de F ia t Murakehesi (Price Control in Turkey, 1944), K itfin  Ba ha r 
(S|iring in Winter, collection of poems, 1965), <md A ta tü rk  Döneminde Tü rk iy e ’de Kadın  D evrim i 
(Woman Revolution in Turkey in Atatürk Era, 1986).
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iiinuenced her. She was among the first graduates of the Faculty of Economics in 
Istanbul University. According to her biography provided by her son and as the 
articles in the magazine inform us, she established an Eastern branch of the Turkish 
Women’s Federation and worked as the general secretary of the Federation in 
Istanbul. In one of the articles, it is stated that she participated in the meetings which 
aimed to gain woman rights before 1933 and “she joined political life with the 
directives of Atatürk; since that day, she has been one of the women who worked for 
the application of the directives which Atatürk h'ad given”.'"’ She was among the 
women who, in 1930s, had visited the villages to enlighten and educate the unlearned 
village woman with the directives of Atatürk. In addition to her activities in People’s 
I louses and woman branch of Republican People’s Party (RPP), she also participated 
in the establishment of several civil society organizations which aimed the betterment 
ol' women, poor, elderly and children. Despite her activities in RPP and her sympathy 
I owards the Democrat Party (DP), in these parties, she was not selected as a woman 
candidate for being a member of the parliam ent.H owever, she was selected for 
candidacy in national elections of 1965 from Republican Peasants Nation Party 
(RPNP), a party that was on the right of the political spectrum and refreshing itself 
under the leadership of Alparslan Türkeş.'^ Placed in the fourth raw from Ankara,
" Her career in journalism started in 1927, with the articles she wrote for the local newspaper H a lk  
S('s i (People 's Voice). After 1930, she wrote articles which defended the Kemalist woman revolution 
in U lu s  (Hakim iyet-i M illiye ), the main supporter of the Republican People’s Party, Atatiirk’s party.
'' See Article 1 in Appendix A.
from her articles, we understood that she implicitly considered this an unfair decision which was a 
l esull ol network party politics. This may be interpreted as one of her first disillusionments with the 
parlies and ‘malestream’ politics.
lire Republican Peasants Nation Party (RPNP) was a small conservative party that had won 14 
percent of the vole in the 1962 national elections (Poullon. 1997: 139). Alparslan Tiirke§, after 
ousting the leadership, “turned it into a hierarchically organized militant party with an
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capital of Turkey, she could not win. Then, she was the only candidate of Republican 
l^casants Nation Party from in the senate elections of 1966 in which she was not 
elected. In 1969 national elections, she was the first candidate of Nationalist Action 
Party, the renamed Republican Peasants Nation Party, from Izmir, one of the biggest 
cities of Turkey. Although the last trial was also unsuccessful, after 1960 it seems, 
her interest in nationalist politics and parties continued.
Oruz, in one of her articles in the magazine explains the origin of the idea of
Kudin Gaz.etesi as such:
One day we have visited him [Recep Peker, the prime minister of the 
time] to demand the support of the government for the newspaper. 
...He said:
- Oruz, you are taking a heavy burden, come and write in Ulus again. 
Then, I answered him:
-Sir, I may write in Ulus, they publish the ones they want and do not 
publish the others. However, I see that our cause is weakening from 
day to day. Let us defend ourselves.'**
ullranalionali.st programme” and laid down the basic principles of the RPNP’s new ideology: namely, 
nationalism, idealism, morality, social responsibility, scientific-mindedness, support for freedom, 
support for the peasants, developmentalism, and industrialization/technology (Zürcher, 1993: 269). 
Zürcher also slates that although the new programme was not very different Irom the Kemalism of 
1930s, it was emphasizing a violent nationalism and anti-communism (Zürcher, 1993:269). In 
1969. (he name of the party was changed as the Nationalist Aetion Party (NAP). While NAP played 
"a |iolarized role during 1970s in the violent clashes between extreme right-wing and extreme left- 
wing groups”, in 1980s, it seems to have moved towards the center (Özbudun, 1999:98). The NAP 
is currently in the government as a coalition partner. The life story of Iffet Halim Oruz hints that 
Kcmalism and the roots of the nationalist parties in Turkey may be much more intertwined than both 
of them claim.
Sec Article 2 in Appendix A.
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4.2.2 THE AIM AND CONTENT
111 March 1, 1947, the first issue of the magazine, published in Istanbul in the 
size of a newspaper, eight pages and black-white, defined itself as “weekly, social, 
political woman’s paper”, and explained the reasons of its publication in these words:
The Republican revolution has given our womanhood its comfortable 
place within the progressive world’s womanhood. Blood and spirit 
characteristics in the Turkish woman have supported the quick and 
successful fulfillment of this act.
Therefore, Kadin Gazetesi will not want to deal with Turkish 
womanhood’s concerns in the past; in short, it will not need to talk 
about equality between man and woman. Sexual and social issues 
about the woman in society are the issues of Woman’s Paper. We are 
leady to embrace agenda about woman and all movements of science, 
art and idea which are seen useful to the country and the family, and 
which will contribute to the development of our womanhood. Turkish 
woman will always find the pages of Woman’s Paper available to 
herself for her visions, emotions and ideas. We have given our pages to 
our most well-known woman authors, woman doctors, lawyers and 
educators. ...Our aim is to be the resource and lap of woman’s 
sensitivity and affection which is the biggest asset of the society. The 
female bird makes the nest. The social, economic and cultural causes of 
the country need the agility of the woman’s hand and sensibility of 
woman’s heart. Thus, we are publishing to serve the ideas, visions, 
emotions and demands of our womanhood.
In the first issue, they also declared that the magazine would focus on social, 
economic, literary, cultural issues; and in addition to that, deal with topics such as 
woman and child health, elegant and cheap dressing, healthy and cheap nutrition, 
tasteful home decoration, dealing with flowers, animal love, sport, world womanhood.
Sec Article 3 in Appendix A.
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village womanhood, charity woman, housewife, professional woman and woman in 
newspapers.
In the following issues, it is stated that the magazine had three main causes 
which were intertwined: political, economic and social. Political cause was 
liansforming the formal equality into substantive equality: “Presumably, there is a 
complete theoretical maturity in political equality. But do we have this maturity in 
l^ i acticc?”. The other cause was economic: “Is working of woman compatible with 
the necessities of the country?”, “If she works, is it harmful to the family or not? 
Docs this make her neglect her child?”. The third group of causes were social: “Our 
womanhood has departed from the family woman type which Islamic teachings have 
envisaged. Especially in the city, she has attained the outlook and traditions of the 
type that we call Western woman. However, within this form does she get the most 
excellent and most original qualities?”.A l th o u g h  the magazine had dealt with 
multiple subjects and ‘causes’, as they called them, during thirty three years; it is quiet 
I rue that they revolved around these three types of struggles and considered them 
interrelated. Having used the motto “supreme womanhood creates the supreme 
nation” Cyaksek kadınlık yüksek inillei yaraiıf') until 1956, they had the ultimate 
belief in the interconnectedness of these spheres; and woman’s crucial and undeniable 
role in the political, economic and social life of the nation.
Sec Arliclc 4 in Appendix A.
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Between 1949 and 1950, they started publishing pages in English to 
communicate and engage in a better understanding between Turkish women and that 
of the other countries^', and in those pages, Kadin Gazetesi is defined in these words:
The ‘Kadin Gazetesi’ which literally means the ‘Woman’s Paper’ is a 
weekly social and political paper being published at Istanbul since 
1947. Another remarkable feature of this paper is that its owner and 
shareholders are all women^“. The ‘Kadin Gazetesi aims at voicing the 
wants, desires, and suggestions of the Turkish woman, who plays an 
important part in the social, economical and political life of the country. 
Therefore, we hope that our message and sympathy and goodwill will 
reach every women in the world who would be interested in those of 
our country.
Between 1953 and 1956, the magazine declared that it was the broadcasting 
organ of the Turkish Women’s Federatiorf ^ whose reopening in 1949 was supported 
by Kculin Gazetesi on the grounds that the country needed a woman organization “not 
to turn back and do suffragism’’ but “to do missionarism and elevate our womanhood 
and the backward Middle Eastern womanhood’’.“'* The magazine had always paid 
iti eat attention to the activities of the Federation.
The language they had chosen Гог communication hints which women they wanted to 
communicate. Parallel to pro-American tendencies in Turkey of 1950s, women writing in Kadin  
(iazetesi tried and aimed to communicate American women.
■■ ll should also be mentioned that over the years, more men became authors in the magazine. After 
197И, the ownership and editorship was given to a man, Aslan Bahai.
' We learn from Kadin Gazetesi that the reopened Women’s Federation had these aims: first, 
pmlcction of Ihe rights that the Turkish revolution had provided women; second, securing the 
cultural iidvancement of Turkish women; third, working to make women embrace the notions ol' 
riglii, duty and responsibility in the Turkish democracy; and fourth, preventing the moral evils in 
women. The federation summarizes its aims as increasing the number of women who are “cultured, 
committed to her rights with the knowledge when to use them; able to reach all problems with 
sacrifice and loyalty while serving her man and child with conscious knowledge” and making the 
"young girls and women a complete and mature ‘Turkish mother’”. See Article 5 in Appendix A.
' See Article 6 in Appendix A.
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As content, Kadin Gazetesi included articles and news about the political 
agenda of the day, art, fashion, cooking, handiwork, sports, education of children and 
youth; stories; novels and poems. However, until the mid 1960s, the political themes 
on policies related to women, woman’s representation in the Grand National 
Assembly, their evaluation of woman’s presence and activities in political parties, 
cii cumstances of women in other countries etc. had been dominant.
4.2.3 CHANGES IN THE MAGAZINE
In 1963, Kadin Gazetesi attained the form of a magazine; number of pages 
increased from 8 to 16, the size was made smaller, and it was published with cover.“'^ 
In 1965, the magazine completed its transformation by changing its name to 'Kadin' 
( ‘Woman’)·'’ and declaring itself a magazine that was “political, social, educational, 
weekly’’ with colored offset edition which would deal with “every kind of issue that 
concerns hoirsewives, dress patterns, fashion, home decoration, gardens, makeup, 
licalth tips, child health, woman in the country and the universe, articles that solves 
pioblcms, stories, novels”.“^  After being a magazine, it gave more space to the 
Iraditional ‘womanly’ issues, news about the Middle Eastern and European royal 
families, cinema artists, fashion, makeup, beauty tips etc.
" Th e  covers of the magazine were various; sometimes it was a lamous actress of the day, sometimes 
il was a sLiccessHiI Turkish professional woman.
I 'or ihe sake of clarity, the initial name Kadin Gazetesi will be used throughout this study..
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Alter 1968, Kadin Gazetesi /was published monthly. The third major 
liansl'ormation that the magazine survived was in 1978. Oruz transferred the 
ownership and editorship to Aslan Babal, a young businessman that started writing in 
(lie magazine in early 1970s. The size of the magazine grew again, the number of 
pages increased to thirties and fourties. They declared that they would provide all 
women with opportunities, excitement, information on health; and become a friend 
and a confidant to women. Toward the end of 1970s, the financial constraints of the 
magazine were .severed, and some attempts were made to save the magazine: they 
iricd to build a new vendor system that could make the magazine more popular and 
widespread. They also tried to increase the number of subscribers to the magazine 
through the use of coupons, for instance they declared that they would do the 
engagement ceremony of one of their readers. With the economic hardships“*^, the 
staff tried to popularize the magazine, to “open it up to the market”. The renewed 
Kadin Gaz.etesi would deal with
woman in our era (in professional life, politics, military, medicine, 
science and technology, art, sport, village, city); women who are living 
alone (the rich ones, poor and unattended ones, spiritually lonely 
women and sexually lonely ones); women of life^ '^  (the reasons of their 
being pushed into the evil, their daily lives, their psychological 
situation, means of relief, re,search, surveys and interviews based on 
realities); woman from yesterday to this day.'^ ’’
' '  See Arlicic 7 in Appendix A.
Isincl Omz, with a litllc bit reproach, explained that for the survival of the magazine for thirty 
İllice years, İffet Halim Oruz had used her own financial resources until they had drained.
’ ’ The expression of ‘women of life’ Chaval ka d ım ' in Turkish) implies the prostitutes.
.See Article 9 in Appendix A.
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In 1970s, the content of the magazine became less political and more trendy; 
(he articles about marriage, pop music, cinema, fashion, beauty, gymnastics, beauty 
increased in a visible manner.
In 1979, publication of the magazine stopped without giving any particular 
explicit reason in its pages. However, it had long before signaled that it was having 
haixl times for survival. The particular reasons that contributed to its end can easily 
be inferred from the magazine:
1. Its limited circulation and restriction to elite;
It was not an easy thing to bring the paper to more houses and 
institutions.
For the reader to buy the paper, or even to wander within the pages, 
some changes should be done in the magazine.
We could not do that, we could not depart from austerity. Because of 
this, Kadin Gazetesi has addressed only a really enlightened group.
2. Lack of communication with the reader: Although the magazine attempted 
( 0  make surveys about the demands of the readers in 1970s, generally there 
was no communication with the reader; they published very few readers’ 
letters in such a long period.^“ However, communication was among the 
things that the magazine and its staff aimed:
In this newspaper [Hanımlara Mahsus Gazete] which belongs to the 
times of half a century ago, there had occurred such a nice
Sec Article 10 in Appendix A.
' This also results in lack of information about the readers of the magazine. Although we have 
learned from Ismet Oruz that the subscribers were households who were friends and relatives of the 
wrilers, rather than institutions; thue is no accurate information about the readers of the magazine.
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correspondence between the readers in an enlightened manner and 
amicability. I think about our present womanhood with regret. Our 
women are unfortunately not interested in Kadin Gazetesi which is, 
with its twelve years, an event in the history of our press. All right but 
what kind of issues do they want, what do they expect? Criticism is an 
easy thing. However, not knowing what you want is woeful.
3. Economic hardships: Given that the magazine was not popular among the readers, 
I he already existing financial problems severed in 1970s:
Up until now, the paper with all its staff has made material and 
immaterial sacrifices. Within this twenty five years; time, labor, human 
power, money have drained like waterfalls. ,
And this sacrifice has concerned nobody. Only in our country, an 
action which serves the culture of a society can be received with such 
indifference. '^*
4. Its idealist character: Kadin Gazetesi had always been different in terms of its 
appi'oaches; it had rejected the visual abuse of women in media, it had given no place 
lo gossips. Its raison d ’etre was indeed contradictory to the mentality of the press 
which portrayed women as housewives, mothers who cared about nothing but 
childien, fashion, marriage, cooking, tabloids etc.
With our studies which were far away from cover trade, we could not 
sell woman flesh. Thus, even the ones in the main cadre of the paper 
have always been employees.
These incorrupt and idealist are undoubtedly not a group of idiots. 
They are the ones who try to develop womanhood for service to the 
country, nation... They can see the retributions of their work only in 
the 21" century.^ ·"'
" Sec Aniclc I I in Appendix A. 
'' Sec Article 9 in Appendix A.
'' See Article 12 in Appendix A.
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4.2.4 CHANGES IN DISCOURSE
Throughout the period and within all these changes, there are two unchanging 
leatures that the magazine did not lose:
1. Importance of ‘woman question’: The authors and the magazine never lost their 
belief in the idea that supreme womanhood would create supreme nation. For them, 
development of women’s situation meant progress in the family, nation and country. 
Woman as the mother and educator of the next generations was the means through 
vvliich the nation and the country would gain strength.
2. Centrality of politics in their discourse: Even in 1970s when they were trying to 
“open up to the markets” through more popular, trendy and ‘traditional’ female 
themes; they did not drop the word ‘political’ from the definition of the magazine.
4’o the extent that Kadin Gazetesi blended these two characteristics in their discourse, 
they formed a project and a vision of ‘woman politics’ which was based on both 
female identity and difference, and demands for substantive equality and 
representation
Ayşegül Yaraman (2001), the only social scientist that analyzedthe magazine 
in detail, classifies the political topics in Kadin Gazetesi as
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1. political rights and gains which were granted by the Republic and Republican 
Fathers,
2. women in election times (conduct of political parties in terms of woman 
candidates, introducing woman candidates, expectations of and from woman voters, 
evaluation of the election results and expectations from the new government),
3. woman politicians,
4. theoretical approaches on woman and politics, ·
5. examples from international woman movement and woman politicians,
6. ideas and opinions on national and foreign politics.
As these topics prevailed, even in 1970s, despite their weakening existence; the 
|)olitical standing of the magazine had changed parallel to the history of Turkish 
Republic. '^' Starting its journey from being the supporter of the Republican People’s 
l\irty, it became the sympathizer of the Democrat Party, and then embraced a more 
extreme form of nationalism.
Especially, the coup d’etas of 1960 and 1971 determined its political position 
which was always ‘pro-military’.”  After the coup d’eta of 1960, the magazine 
declared its support for the military: “the country is happy within the pure existence of
It should be also emphasized that the changes in the magazine inevitably parallels the changes in 
political al'niialions olTITct Halim Oruz; from the Republican People’s Party to the Democrat Party, 
finally to the Nationalist Action Party.
” This may be attached to the fact that most of the women writing in the magazine had connections 
to the military through their soldier husbands, fathers and relatives. For instance, iffet Halim Oruz’s 
book, A la liirk  Döneminde Tü rk iy e ’de Kadın D evrim i (Woman Revolution in Turkey in Atatürk Era,
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a national breakthrough. The steel hand of the Turkish army saved democracy from 
ihe group interest-based mentality and gave it the light of justice and freedom”. 
■‘ I'urkish woman” was following “her hero army” *^* and Kadin Gazetesi was calling 
women to the duty of “infusing the moral pre.sence of a golden age” to their children,
husbands and brothers. 39
Their pro-militarist position continued during the following years with a strong 
nationalism and anti-leftism that they were able to reconcile with the Kemalist 
discourse. In 1971, they again supported the intervention of the military which, as 
“the alert protector of the country”, once again “raised its steel hand and said that this 
was enough”.‘*”
Apart from its pro-militarist character; devotion to Kemalist reforms and 
principles, and belief in the ultimate success in the solution of ‘woman question’ was 
always dominant in the discourse of women writing in Kadin Gazetesi. However, 
with the political developments which resulted in disillusionment and disappointment 
for them, this absolute belief seems to be weakening after 1950s. Loss of trust in 
‘malestream’ politics; their disappointments which were caused by women’s exclusion 
from politics, political parties. Grand Assembly; and the -still- undeveloped condition
19S6) starts with the portraits of three soldiers: Mustafa Kemal Atatürk; Kenan Evren, the post-coup 
president of Turkey; and Halim Oruz, her husband.
See Article 13 in Appendix A.
See Article 14 in Appendix A.
See Article 15 in Appendix A.
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of women in the country which did not develop as they had envisaged in 1940s and 
1950s resulted in some changes within the discourse of the magazine since mid 1960s.
I. Self-critique: The authors for the first time admitted that the closure of the
I'urkish Women’s Federation had not been advantageous to the woman struggle:
It should be admitted with sorrow that in this period, the number of 
woman deputies has decreased to five. Professional, worker, villager, 
housewife women who have the ability of electing the one half are 
looking at the scene indifferently.
...Coming to the people who are responsible of this situation; we, I 
mean Kemalists, with all our idealism and good intentions, are first 
among them. Because our annulment of the Turkish Women 
Federation to go to People’s Houses to support the revolutions with 
men and women hand in hand has been disadvantageous to the 
womanhood."*'
Until this time, the magazine had always defended the closure of the Federation on the 
gi'ounds that the progressive revolution that, had been occurring in Turkey had 
demanded that struggle would not be ‘gendered’ but rather be led irrespective of 
gender: man and woman, hand in hand as the Turks, citizens of the young Turkish 
Republic.
However, in the following years, self-critique became more apparent and
severe:
This word of breakthrough reminded me of these verses. “How many 
times you have promised me, tell me how can I believe you?”
...my sisters! Do you think that you will take the seats of men by doing 
speeches, by supporting them. I ask you. In which elections, how 
many gentlemen have proposed how many ladies open-heartedly to be
.Sec Arlicic 16 in Appendix A.
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involved in the lists until now? Or have our ladies done a sincere 
breakthrough as much as they work for men? Have we had one unique 
woman deputy from the immense Black Sea coast?
Here it is friends: instead of complaining that we had eighteen woman 
deputies in Atatiirk’s time and eight in Ecevit’s time, if we had just 
thought about working as the BODY rather than being the leg and the
42arm...
2. Harsh criticism: The ongoing criticisms that the magazine voiced had their
llircshold in 1970s. Women who were tired of waiting for their turn in politics 
criticized politicians, parties and institutions for women’s underdeveloped condition 
and underrepresentation; and for the misapplication of the Kemalist project which 
aimed the solution of the ‘woman question’. This is the time when the magazine
criticized the Civil Code for the first time'’\
Did not Atatürk say that the revolutions were not over, that the next 
generations would continue and complete them? But since the 
enforcement of the Civil Code, there are only two clauses found! This 
means the revolution will be completed by these. Alimony and divorce! 
Would we expect this from the dear reformist gentlemen, professors, 
politicians who are following the track of Atatürk? They may make 
tirades saying “revolutions are done, they have reached the base’’ as 
they like; this claim melts like ice vis-à-vis the reality. The truth is that 
today woman is not still within the reach of Declaration of Human 
Rights, our constitution and views of Atatürk on woman rights.'*'*
Loss of absolute belief in the success of continuous struggle for the ‘womanhood 
cause’: Although the magazine and its authors were always committed to the
Kcmalist project on ‘woman’, their belief in the success of the project of enlightening
-Sec Article 17 in Appendix A.
Interestingly, Civil Code becomes one of the targets of the post-1980 feminist movement in 
I'urkey. It is still the eenter of the eontemporary debates on woman.
" See Article 18 in Appendix A.
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‘woman’ and creating the ‘supreme nation’ through ‘supreme womanhood’ seems to 
be replaced by a covert exhaustion in the end of 1970s:
In front of me is Halide Edip Adivar‘‘\.. It is as if she tells me to stop 
and look at her once. I am looking; her face underneath her dirty and 
rusty eyeglasses seems pale, there is garbage around her, there is 
nothing to protect her. It hurts but a voice inside me tells me to give 
up that one century-old womanhood cause... How can you give up, 
are the women, mothers not the ones who breed the humanity and 
nations?
...I want to bend and clean the thrash around her. But the hairy and 
bearded hippies are there, maybe they will not let me. And there is a 
voice in my ears “Iffet Halim, I am old, from now on you will manage 
the cause”, it says.
I have respected that voice for years. I say to myself, can it be given up
in such a situation?',46
4. Implicit questioning of the past: Although it is not a much used theme, this theme 
is a marginal departure from the previous years in terms of the magazine’s discourse. 
The most explicit example to this change, in discourse reminds the feminist 
movement’s critique of Republican Era and Fathers in 1980s, and its emphasis on 
woman ‘being constructed’:
Our lives, too, did “they” construct. ...we are like trees that are 
sharpened without roots. Where are our arms that we can gain 
strength and courage as we extend our hands? This is why we have no 
trust even to extend our hands... We are afraid of their touch with 
void...
We are afraid of the break of the arms that will touch our hands... 
However, wasn’t it our right to expect a sparkle of hope, trust and 
solace from our future while our youth is going backwards?
Our lives, too, did “they” construct. Hence, we have reached these 
years by breaking and draining in an hopeless and dark emptiness...
Halide Edip Adi var was one of the leading figures of the woman movement before and after the 
Republic. Tbe author is in front of her statue.
.See Article 19 in Appendix A.
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5. A dilTerent voice that is more rebellious: Within this period, the use of ‘F as the 
narrator seems to be increasing. The different voice in the political sphere implicitly 
questioning the past, the Fathers and the grand projects may be metaphorically seen in 
a letter written by a woman to her father
Listen dad! I will talk about neither the technology of the twentieth 
century, nor the unconscious boom in rebellious young people, nor 
state law, nor the party struggles. Today when you are alone in your 
room, apart from the books, newspapers and world problems, you 
should think about me and hear me dad! ...Can you find solutions to 
the problems of the nation and world without understanding an 
individual, your own daughter? Maybe you are surprised at my words. 
Until now, I have never talked about my emotions. I was a necessary 
object like a cupboard at home, table or your slippers; that was all! 
Sometimes when you were talking negatively about women, you could 
not accept my little existence in the room. ...I was, above everything, a 
woman. ...I want something from you dad: do not behave me like a 
child! I have grown up, dad!“**
Despite the risk of speculation and too much imagination, what this article reminds is 
(he reflection of father-daughter relation upon the national arena within the 
Republican project of nation building: father(s) had saved, protected, educated the 
daughter(s). Now the daughter(s) call for her (their) individuality, womanhood and 
independence.
Kadin Gazetesi, from 1947 to 1979, witness and reflect the political events, 
woman movement in Turkey. It is also a resource for understanding Kemalist women 
in Turkey, and their discourse which has been widely criticized and challenged in 
1980s by feminist and Islamist women.
Sec Article 20 in Appendix A.
96
In Kadin Gazetesi, there are so many issues that can be examined by social 
science, especially by woman studies. Discourse of ‘othering’ is just one of these 
issues; hence, it reflects only one dimension of the magazine but a crucial one which 
gives very important hints about the Kemalist ‘ideal’ woman image; her duties and 
rights as a woman, a citizen, a Turk and a mother; and the very opposite woman 
image who is the ‘other’ in her incompatibility with the Kemalist understanding of 
civilization, modernity and project of nation building.
Sec Article 21 in Appendix A.
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CHAPTER 5
THE ‘OTHER(S)’ IN KADIN GAZETESİ
This chapter aims to analyze how the ‘others’ are constructed within the 
discourse of Kadin Gazetesi. Analysis will focus on the types of others through 
exploring the discourse of the magazine to answer the particular questions of which 
women have been ‘etherized’, why, and ‘what should be done about them’. The 
analysis will also deal with the questions of how these women have become the 
others; what are the other discourses that have legitimized their ‘otherness’; and 
which discourses support each other in creating these others who are either deficient, 
inferior, miserable or poor but always undesirable unless their ‘otherness’ disappears. 
To the extent that discourses are interrelated within time and space, the assumption is 
that discourse of ‘othering’ of these Kemalist women interacts with other discourses 
on nationalism, modernization, civilization. Westernization, motherhood, 
womanhood, duties and rights. These various discourses reinforce, support, feed 
each other at different contexts, and form particular constructions of manhood and 
womanhood.
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The ‘others’ discourse that we will examine gives hints not only about the 
identity construction of Kemalist women but also about the ‘others’ who lacked 
access to media and means of self expression. Examination of the near history of ‘us 
versus them’, ‘selves versus others’ may allow for comparisons in time, and answer 
I lie questions of how the construction of ‘others’ has changed, how these ‘others’ 
have dealt with this otherness, how they have built their identity, and what their means 
of lesistance have been -if there have been any. To the extent that this analysis 
succeeds in examining the Kemalist women’s discourse of ‘othering’, it may also shed 
light on present time by contributing to our understanding of the identity construction 
of Kemalist women and ‘others’; and relations among them.
5.1 WHO ARE THE ‘OTHERS’?
Women writing in Kadin Gazetesi define themselves as the learned and 
enlightened Kemalist women of the Republic who are endowed with special missions 
and duties. As the intellectual and enlightened women, they have the duty of helping 
the other women who are in need help, and ‘elevating’ them. This is how the 
Kemalist reforms on woman issue will be protected and continued. However, despite 
the intent of elevating and helping that exists in the discourse, these women also have 
(lie right to define the ‘real’ Turkish woman, the ‘real’ Republican woman and the 
‘ical’ mother. Ironically, to the extent that they try to elevate the others that are 
‘below’ them, these women and their discourse have become exclusionary. To the 
extent that they situate themselves in the center of the woman issue and exclude some 
gi'oups of women because of their differences in experience, history, perceptions and
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oiillook; they have been unsuccessful in representing women, their voice, ideas and 
problems.
Having constructed their discourse around a ‘we versus they’ separation, these 
women appropriate the Republic and related identities, and exclude the different 
‘others’ that are in the very existence of the nation, the Republic, the country:
There is a Turkish womanhood that we are proud of, with woman 
engineers, architects, doctors, professors and women in various 
professions; each of its members is a woman of the Republic.
...The hero woman in Anatolia, the compassionate and brilliant woman 
in the city are the pure sources of that body!....
There is also the woman of events that we see in the daily columns of 
the newspapers. Such as the kidnapped woman, beaten woman, 
woman in gan^qf, woman who is being sold...
Are they women of the republic, too?
God forbids... They are the disgraces of the republic.
In the 33“‘ year, they still exist within us as the sediments of a closed 
era.
It is time to erase this shameful scene.. Or they will permeate to our 
pre.sence as a dark stigma.
The ‘discourse of othering’ excludes many women from the discourse of Kemalist 
women, and creates some ‘others’ that are inferior, incompetent, inappropriate, 
liarmful, insufficient and finally, undesired. Its priority is not ‘woman issue’ per se but 
lather .serving the higher discourses on nation. Republic and Kemalism for fulfilling 
their aims which ‘hopefully’ will implicitly contribute to woman issue. As the slogan 
that is used very often in the magazine, “if woman advances, humanity rises”, and vice 
versa.
Sec Ai liclc I in Appendix B.
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The ‘other’ women that are portrayed in the magazine and their 
cluiracterizations are various. They are sometimes to be educated, enlightened and 
sometimes to be eliminated. Their characteristics that make them the undesirable 
‘others’ are sometimes peculiar to women, sometimes gender neutral. The 
expressions used to define these ‘others’ also vary. However, one is able to trace the 
patterns within the discourse. Categories of ‘other’ women who are portrayed as ‘not 
from us’ are also not mutually exclusive; that means the cases within the categories 
and their repre.sentation within the discourse usually overlap. However, the particular 
expressions that have been repetitively used to define the ‘others’ within the magazine 
help the categorization that this study has. It is as if there is one definite word for the 
each ‘other’ category that has been constructed in the magazine, and these words will 
be given as the title for each category. Apart from these shortcuts, the deviations will 
also be explored through the pieces that have embraced different approaches towards 
I lie ‘others’.
While paying attention to the repetitive short-cuts and deviating approaches, 
one should also be careful in contextualizing these ‘others’ in time since none of them 
has continued for thirty three years. Due to the changes and transformations in 
politics and society; such as new forms of politicization, emergence of new ideologies, 
military interventions, changes in government; new ‘others’ have emerged, and the old 
ones have been either ignored, forgotten or become more tolerable or less important. 
The importance attached to some has changed over time while the existence of some 
has been normal and acceptable.
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5.1.1 “FABRIC WOMEN” {^^K U M A $  K A D IN L A K ^ )
This group of ‘others’ forms the largest category within the discourse of the 
magazine. Especially in the early years of the magazine, these ‘others’ are frequently 
used to show women how not to be. Women are warned not to spend too much on 
physical appearance but to try to be the humble, pure mothers who are to raise her 
children properly, provide happiness and peace to their husbands at home. They 
should be embellished not with dresses, jewelry, furs but rather with their success in 
child-raising, marriage, house management and charity. Through these activities, 
women contribute to national progress and developrtient.
Women who are called “fabric” {''kumaf'), “tailor babies” {terzi hehekleri), 
“mannequin women” (“inanken kadinlaf'), “women of the smart set” Csosyete 
kadinlarr) are just the opposite of this ideal woman. They are women who are too 
much interested in luxury, dresses, jewelry, adornment for which they spend their time 
and money both of which are considered national assets rather than private property 
of individuals. These kinds of women are found in the cities:
I see the same creature in the city:
This woman who was an imitation from her hair to her nails was 
walking on her high-heeled shoes. ...She has so many sorrows. She 
talks about the maid who does not work or the tailor who did a mistake 
in her dress. ...She wants your permission to go. Because she has so 
many things to do. She has an appointment with her hatter. Then, she 
will go to her hairdresser. ...I feel pity for her. I define this creature 
who does not know why she is living and for whom she is doing all 
these things as miserable. What is her aim? Does she have an ideal? 
What will be her work for all her life?^ '^
Sec Ai liclc 4 in Appendix B.
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Yet, not all women in the city are “fabric”. Some are actually “first-class maids just 
like their fellows in Anatolia”'^ '. Some women are called “fabric women” because of 
iheir interest in dressing and luxury. Although a woman has to be beautiful to attract 
a man”'", this should have some limits: she should not give priority to her needs but 
|)lace them after her husband's and children's needs'”’^ , she should know how to dress 
well with a little amount of money so that she will be more beautiful in simplicity and 
protect her family and country from lots of damages' '^'. An ideal woman should be 
adorned by her good character, knowledge and competence as a mother cind wife.
The ones who are in conflict with this ideal woman image are miserable and 
|)oor. However, apart from their own misery, they pose a threat to other women who 
may be impressed by these women and imitate them. These women do not also fulfill 
thcii' responsibilities toward their family. Their existence is a serious social problem 
that should be solved.
There are some women whom we cannot see as woman anymore. 
They are fabric. And since they are fabric, they have become strangers 
to their home, and forgotten the family.
These fabric women are exhausted for themselves, and also they 
become poisonous for other women. I see the microbe of tuberculosis 
in the dresses of these fabric women more than the dusty dark streets. I 
am afraid of this microbe infecting the working woman, bride whose 
husband earns less.'^ '^
'' Sec Arliclc 3 in Appendix B.
See Arliclc 2 in Appendix B. 
 ^' See Article 5 in Appendix B.
See Arlicle 6 in Appendix B.
" See Arlicle 7 in Appendix B.
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These women are so different from other women that they form “a caricature” of 
womanhood: they are neither village women, nor ‘family woman’. They are aimless 
and unconscious. They do not have any struggle, cause or ideal that will make them 
valuable to the country, to the nation.
If we categorize women as woman of life, housewife, village woman; 
“there are some women who are neither housewife nor village woman... 
'fhey are salon women, dolls who consider bizarre things fashion. ...If 
you can call these woman!”
Yes, we often see these in our daily lives. They are woman of neither a 
cause nor the society... All their lives are for themselves. They neither 
read something nor absorb .service to the country.'^*’
1'liey are antisocial, indifferent to the events in the country. They are not aware of 
Iheir duties to her family, society and the country. Apart from their ‘uselessness’, 
they pose hazards to the country and society to the extent that they do not fulfill their 
duties toward their children and husbands. These ‘dolls’ cannot be good mothers 
which is their first duty as woman. The children that they have raised -especially their 
daughters- are just like they are, and therefore, prone to unhappiness in the future. 
These children are portrayed as potential dolls who would be unsatisfied in their 
marriages because of their addiction to luxury.^  ^ Therefore they are neither the ideal 
‘next generation’ nor the enlightened mothers of the future. Devotion to luxury, 
dresses, jewelry is Just like an illness that infects all women around the fabric women.
However, the husbands of such women are the unluckiest. Because of the 
incompetence of their wives in house works, they are prone to unhappiness and a bad 
marriage. Inevitably, these men become bad husbands who cannot find happiness.
.See Article lO in Appendix B.
.Sec Article 14 in Appendix B.
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peace at home. Some of these husbands who are struggling to earn the money 
necessary For the luxury of their wives and daughters even begin theft as the last 
r eso r t .These  women are calamities for men destroying their morality, happiness, 
mai riage and life.
The particular reason of portraying these women in the magazine is not for the 
good of the children, husbands, family or women per se but rather a concern for the 
nalion and country. The nation needs a next generation that is well raised in proper 
homes, and this is the responsibility of women. The foundation of the future will be 
constituted by women who, as mothers will serve the nation through good child- 
l aising. Mothers should raise the good citizens, soldiers, men, and potential mothers 
wlu) will form a stronger and more developed nation and country. Therefore, these 
women not only harm themselves and the ones around them with their miserable and 
aimless lives, but also go against the expectations of the society: “woman’s behaviors 
which are considered the most significant give enormous harms to society. Society 
wants woman not to be addicted to luxury and fashion but to be a good wife and a 
compassionate mother”. N a t i o n  which should be strengthened needs sacrificing 
woman, careful mothers who aim to serve society and national goals.
The fabric woman who spends all her time in tailors, hairdressers; who is 
indifferent to national matters; who is not aware of their responsibilities as the mother, 
wile and woman all of which actually overlap is not the woman who will elevate the 
nation, .lust the opposite, she harms the nation and the country through the children -
.Sec Article H in Appendix B.
See Article 11 in Appendix B.
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especially young girls who are considered future mothers- who are carelessly raised; 
the marital unhappiness which is basically her fault; the harm she gives to the national 
economy with her luxurious expenditures; her indifference to the Kemalist woman 
l evolution which considered woman the infrastructure of a supreme nation.
Fortunately, these tailor babies do not constitute a majority. She is from a 
dilTcrent world:
Family woman, village woman, working woman who constitute the 
majority of womanhood are so busy with daily livelihood, her home, 
children and husband that... This woman is not herself. She is the 
caricaturized copy of a woman image which is reflected upon us from a 
totally different and distant world.'’*’
As a caricature and a copy, the ‘fabric woman’ is totally inessential, inauthentic and 
artificial. She does not represent Turkish woman and her high features; yet her 
existence constitutes a social problem that should be solved to the extent that these 
women are mothers and wives who do not work for guaranteeing peace, happiness, 
welfare and betterment of the family, society and nation.
•Sec Anide 9 in Appendix B.
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5.1.2 WOMEN IN ÇAR:$AF^^: THE ^UMACI’S 62
One of the images that one frequently encounters in the early years of the 
magazine is woman in çanyaf who are usually called ‘umacı’. The first article that 
mentions the “pitch-dark appearance” of these women is about the black marketeer 
women who are defined as
....some people who appeared .suddenly. We should save Istanbul from 
the pitch-black appearance of these women who are neither urban nor 
villager. ...Since we take woman as the cleaning, ordering element in 
city-planning, it has become a duty to deal with a bunch of people who 
destroys the appearance of our womanhood. We should make them 
disappear from Istanbul for the sake of womanhood.**^
rherefore, the first spark is the concern with the dark appearance of these women in 
Ihc cities. Actually, what concerns the Kemalist writing in Kadin Gazetesi has not 
been understanding who these women are but rather trying to determine their location 
lo solve the ‘problem’. However, determining the location of the problem was quiet 
hard.
Women in Anatolia who started wearing çarşaf again are advised “to 
i cmcmber the struggle of twenty-five years” -the Kemalist revolution- , and warned 
not to “betray to what has been entrusted” to them*’'*. What was entrusted to these
Ç ar.fa f is a “large piece of cloth that wraps the body from the head down to the ankle” 
(Dcrnirdirek, 1998: 80) designed to hide woman’s body from the view of men. It is more traditional 
Ilian the headscarf around which woman issue has been politicized, and women have been divided 
along ideological lines once again in 1980s.
The word 'umacı' is translated to English as boogeyman, boogey, ogre.
See Article 18 in Appendix B.
' .Sec Article 20 in Appendix B.
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women were the Kemalist reforms pertaining to woman issue. Ironically, on the same 
page, they define the ‘plateau woman’ as not having çarşaf, overcoat or even 
headscarf since she is “distant from the all evil effects of the blind bigotry”.'’"’ It is also 
unclear whether women in villages used this garment. One piece is about women in 
black çarşaf‘àï\A black long coats working in the cotton fields stating that “a bizarre 
bigotry has come from cities to villages”'’'’ while another states that “this blindly pious 
mentality has never reached” the village woman^ .^
However, there were women using çarşaf in the villages. Eastern parts of the 
country, and even in the capital city. It is as if this cloth and women using it were 
everywhere. It was the duty Kemalist enlightened women to remind this unconscious 
group of the rights women have been granted by the Republic and try to make them 
change their outlook.^" For this aim, the magazine sends people to Eastern Anatolia 
lo explore the situation.
In the coming years, having seen that the problem is not specific to a locality, 
the advises and attempts turn into a harsh criticism calling for struggling with this 
cloth and the backward mentality that it represents. Damaging the appearance of the 
cil iés, blackening the name and image of the Turkish woman, signaling the ignorance 
and backwardness within the country; it is urgent that these umacı'  ^ should be
See Article 19 in Appendix B. 
“  Sec Article 21 in Appendix B. 
See Article 22 in Appendix B. 
See Article 23 in Appendix B.
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eliminated from society. Women wearing this cloth which is a shame for the Republic, 
ils womanhood and its project of Westernization; are excluded from Turkishness:
Or were these people whose identity we cannot determine behind the 
black veils not real Turkish woman?
While the Turkish nation, man and woman, needed laws to protect the 
crop of the valuable revolution which it did with one heart and unity of 
con.sciousness from the damaging insects, I cannot imagine one Turkish 
woman who would sabotage her consciousness with her own will.
The one who escapes from light is a person arousing suspicion. 
Darkness is dangerous. Real Turkish woman does not hide her 
identity! We have nothing to be ashamed of.*’'^
In addition to exclusion from Turkishness, exclusion from Islam is one of the 
strategies that are utilized to persuade these women’to find the ‘proper path’:
How rightful is a man of the regime [a police officer] who sees her as 
umacı. Because what is she? A Muslim? It is unknown but a Muslim 
does not come as such even before God.
...[she] certainly cannot be a good Muslim.
...[she] is an umacı who plagues our spotless religion.
...Oh my God! Bother the.se with laws' so that they vanish. Go away 
umaci\ Umaci^f^
I'hese women are seen as evil that should be done away with or -at best- as creating 
trouble. If “real Turkish woman has never supported ç a r ş a f women wearing this 
cloth are not the “real Turkish woman”. They are ‘other’ women who are neither 
Turkish nor enlightened. Under this uncivilized and ugly outfit; men going to the 
whorehouses, thieves, and women damaging the image and name of the real Turkish
,Scc Arliclc 24 in Appendix B.
.Sec Arliclc 25 in Appendix B.
'' .See Article 26 in Appendix B.
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womanhood are hidden/“ In addition to these, there are some deceived and abused 
“innocent citizens” who use (.‘¿rnya/because of their faulty commitment to traditions/'^
A woman who has been sent to one of the Eastern cities to interrogate the 
issue deeply states that there are three motives for using çarşaf: first, tradition and 
unconsciousness makes women unaware of the fact that “this outfit is the symbol of 
backwardness and ignorance”; second, they cannot give it up since they have been 
"mentally backward” since the old times and now they display their backwardness by 
using the concept of democracy which they misunderstand and misapply; third, the 
religious effect has created the false consciousness “that they will go to heaven when 
iliey close their faces and when they are wrapped by black clothes like sack”/"*
During 1950s, the existence of women using çarşaf which poses a threat to 
Kemalist reforms and the image of emancipated and enlightened woman that it 
ci'cated, becomes an obsession for the Kemalist women writing in the magazine. The 
image of woman with çarya/becomes a “specter”, a “ghost” that challenges the very 
values and principles on which the identity of these Kemalist women is based:
While it was getting dark, it was as if a vision of a woman in çarşaf 
appeared. Then we came closer to this image. One villager put his 
jacket on the fence.
I understood that woman with çarşaf has become a ghost for our 
spirits. ...As the (nonviolent) revolutionist Turkish women, we will 
struggle with it and strive until it is vanished.
.Sec Arliclc 17 in Appendix B.
' ' .Sec Arliclc 27 in Appendix B.
' ' .Sec An ides 2H and 29 in Appendix B.
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Unable to do anything legal about these women and their outfit, these ‘others’ 
lose their significance over time. It can be said that the last time women in Kadin 
Gazetesi deal with the issue is after the military intervention of 1960. Hopeful from 
I he intervention which, they think, will protect the Kemalist reforms and put the 
country to the right track; they state that they will “awake and help” their sisters in 
çarşaf and darkness.^*’
Except excluding women wearing çarşaf from Turkishness, Islam and even 
womanhood within their di.scourse; the only thing these Kemalist women did to 
struggle with the “ghost” was, together with Turkish Women’s Federation, 
distributing coats in the villages in those years so that women would give up wearing 
çarşaf.
Seeing women giving up their çarşaf which we consider as the black, 
ugly, odd outfit that has stood on our way just like a ghost at every 
crossroad and step; and .seeing them preferring the tidy, modern outfit, 
the coat instead was such an happiness...
Here is the turn of women, young and old whose worlds had darkened 
by the shadows of black clothes towards the light which they have 
longed for... Now they are impatient, they are all competing to wear
coat.77
C’oming to 1970s, Kemalist women and the magazine lose their interest in these 
women, iimacrs. This is not due to the fact that they have been successful in their 
wai· with (^ar^af and the mentality it symbolizes but rather due to the fact that they 
have found novel ‘others’ who are more dangerous, and therefore demanding more 
urgent attention.
'' .Sec Article 30 in Appendix B.
.See Article 32 in Appendix B.
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5.1.3 BAD MOTHERS AND WIVES
The primary role of a woman is motherhood. Family is the place where she 
will make her service to the country. Mother is the founding stone and symbol of the 
family. “Her biggest work is her home which she keeps alive with her smooth virtue, 
and her most valuable medal is her children that she has educated properly”.’  ^
'fhrough this crucial role, she is also the guarantor of the national existence since she 
educates the future citizens, mothers and next generation whose quality will determine 
the future of the country. Therefore, motherhood should be considered a careful task 
that should be done by .self-sacrificing, virtuous, learned and conscious women. 
These ideal mothers will be the architects of a superior next generation, a stronger 
nation, a better future:
Societies which do not appreciate woman and mother end up with 
disappointment and pain. Worthless women and mothers can not form 
mature societies and nations. Hence, woman mother is central to the 
national discourse. All social being will be collected and shaped around 
this center.
...Because of this, well-informed and virtuous mothers who deserve 
being the educator of children through their commitment to home, 
children, husband, society; and to the Turkish familial and national 
traditions are needed. The number of mothers who personally 
breastfeed, pat and take care of their children, and who are the women, 
light and poets of their home should be increased. Woman who forgets 
herself in addiction to fashion or who ...prefers wandering in the streets 
to her life at home is not the mother and woman characterized by 
Atatürk. We should believe that new Turkey will be built by ideal 
mothers.’'^
"  See Arlicic 33 in Appendix B. 
See Article 34 in Appendix B.
See Article 35 in Appendix B.
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rhereibre, the “fabric women” can not be the type of mother that the nation needs. 
Also, working women usually do not fit into this ideal woman type since she slowly 
loses her characteristics which she has at home. This results in disorder at home and 
therefore misery for the family members: the husband expects a robust and smiling 
housewife when he comes home from work, and the children wants to find a 
compassionate mother when they come home from school.**'' Despite the appreciation 
of working woman within the discourse of the magazine, it is frequently reminded that 
primary role of a woman is at home as the mother and as the spouse. This is the role 
that should be preferred when woman survives a conflict between home and work. 
Because motherhood is about the nation, the country and its future; it is a special task 
that has very different connotations than any job. It is like a ‘special mission’ granted 
to women. From this perspective, good motherhood is not optional, it is a duty and a 
debt to the country; not a matter of love or personal responsibility but rather a 
sublime national service. Women who do not fulfill this mission and service in the 
best way are traitors to the cause, country and nation:
The noble girls of the Turk!
...You will be the root of nation and the future mother, raise your 
children and wash them in the pool of good manners. Pay very much 
attention to the training and discipline of your children. Because a child 
takes everything from a mother. ...Turkish girls and mothers who leave 
the education of the child to others, and even does not even breastfeed 
them are considered doing the biggest treachery to the country and 
nation.
...Child who is educated in a completely foreign training is ignored, and 
s/he certainly is a defect. The national training and discipline is always 
lacking in people like them, and it remains as such. The biggest sinner 
is the mothers who neglect their children.**'
Sec Article .36 in Appendix B.
.See Article .37 in Appendix B.
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1’herefore, having the future duty of instilling good nnorals and strong character in the 
members of the society, each Turkish girl should be seen as a potential mother who 
sliould make the necessary preparations “in thought and spirit to be a good mother”, 
lo be ready for the heavy duties that they will have in the future.**“
Bad mothers who are not useful to the country and nation through mothering 
aie not also good wives. They are lazy women who damage and destroy their home 
and family enormously, they spoil their husbands since “what makes a man kind, 
lender and calm is a hardworking woman devoted to her work”.**^ These women are 
unable to ‘elevate their husbands’. Similarly, grumbling women who always complain 
and do unnecessary comparisons poison and ruin the lives of their husbands.**'* A 
good woman who may be married and who can bind the man to home should be 
obedient but not too much; she should not be ‘cold’, jealous, ‘sticky’ and too much 
scll'-confident. Meanwhile, a woman should not be like a “robot”, she should also 
“display her character to some extent”.**** Marrying an incompetent woman who does 
not know housework, cooking and house management is a catastrophe for a man; 
“These women not only put the man off but also make him run away from home; 
...God shows that man mercy”.**** However, this is not certainly the fault of these 
incompetent woman of the present day. “It is a matter of education. Surely, women
Sec Article .38 in Appendix B. 
.Sec Arlicic 39 in Appendix B. 
,Scc Ai licle 40 in Appendix B. 
.Sec Arlicle 4l in Appendix B.
Ibid.
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of tomonow will be just the same. Because, in schools, they learn everything but not
the tasks a housewife will do”.^ ’ Therefore, women should be educated as ‘potential 
mothers and wives’.
Women who are not good mothers and wives destroy their families which are 
llic basic unit of a society and nation. Peaceful homes, orderly and strong families 
Ixiill by virtuous, chaste, well-informed women who are aware of their responsibilities 
toward the husband, children and society are prerequisites for national progress, 
riicrefore, the existence of bad mothers and wives is a threat to the family, society 
and nation that are the basis of the Republic. It-is a social problem that should be 
cured for the betterment of the next generation, nation, country; and for the 
protection and continuation of Kemalist principles which envisaged woman as the 
implicit architect of the future and new Turkey.
5.1.4 “PARASITIC WOMEN” (^ ^ T U F E Y L IK A D IN L A R ” )
As some working women are considered bad mothers, women who have too 
much spare time are not also appreciated. A woman should deal with her children, 
her husband; and with charity in the remaining time. Women “who have no idea on 
any issue except becoming beautiful and adorned like a puppet, who leave solving the 
sci'ious problems of the family to her husband, who see him as a means of
.See Article 42 in Appendix B.
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livelihood” *^^ are parasites. These women who are both puppets and exploiters are 
found in the cities:
In the cities, there is a type of woman who exploits her husband. But 
that Eastern Bey deserves exploitation. ...Man who sees woman as 
property makes woman a puppet when he reaches a relatively civilized 
environment. Among the views of this puppet exists exploitation.**'^
As these puppet women are all housewives, not all housewives are considered 
|)arasites. Although housewives who deal with nothing but child care, serving and 
pleasing the husband are called “coop chicken and incubator”, and although they have 
lost their personality since they depend on men for survival; a categorization among 
housewives is required to identify the parasites. Housewives are divided into three: 
first, “pleasantly domestic” women who dedicate their lives to their home, children 
and husbands; second, women who spend their time between the tailor and 
hairdresser, with gossip and show off; third, snob and whimsical women of the smart 
set.'*” The first group of housewives are not considered parasites; they are respectable 
women who ftdfill their duties toward home, family and country.
However, the “merchant women” who are burdens on the shoulders of their 
husbands are disgraces of womanhood and they should be educated.'·*' They are called 
“merchant” since they consider marriage means for livelihood. The existence of such 
parasites is harmful to the ‘honor of womanhood’:
Sec Article 47 in Appendix B. 
See Article 43 in Appendix B, 
See Article 44 in Appendix B. 
See Arliele 45 in Appendix B.
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Being parasitic, being solely the doll and toy of man, and leading such a 
life is not an honorable thing. It is not necessary to work outside to 
help the man. An honorable woman helps her husband... maybe this is 
the most normal form according to the living conditions of the family.'^“
These parasitic women are not the type of women that society demands and needs. 
Women should either be housewives who are in service of their family or working 
women who are able to balance her roles at work and at home.
While striving in such duties in society, woman should not lose her 
womanhood and be like man. Woman who can handle home and work 
life without losing her tenderness, gentleness and attraction, without 
megalomania deserves so much appreciation. ...Society is elevated only 
on the soldiers of such women.'”
To the extent that these ‘other’ women who are “parasitic”, “merchant” and 
“exploiting” do not fit into the Kemalist woman ideal within which woman is 
considered the assistant of man, that would .help him in each area of life within a 
complementarity and strive for the good of the society hand in hand with man; these 
women are threats to society and national economy. They are unable to understand 
the contributions that they can make to society and the national struggle for 
development, progress and elevation. They are just the opposite of the Republican 
woman who is aware of her duties as a Turkish woman and mother. These parasites 
who are unnecessary and even harmful for the society with the models they provide, 
families they destroy and money they spend, should be educated urgently.
.Sec Arlicic 46 in Appendix B.
Sec Article 46 in Appendix B.
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5.1.5 MISERABLE SISTERS’  ^IN VILLAGES
Unlike other groups of ‘others’, these women are etherized not because of 
I heir evil features, addictions or improper behaviors that damage the honor of 
womanhood, in general and Turkish womanhood, in particular. These village women 
are self-sacrificing heroes who virtuously fulfill their duty to her home, child and 
country. Village woman is a woman to be respected. With the Republic, she has 
become more talented and open to modernity and civilization. Her situation has 
developed, she is more learned, modern and conscious when compared with the old 
times:
The woman in the village knows everything. She has learned saving 
money, and buying coat and cloth. She knows who to elect as mukhtar 
and as deputy. They are so advanced in politics that there are thousand 
of families within which husbands vote one party while the wives vote 
another. ...Our villager is our essence.
However, this essence needs guidance, enlightenment and education which is the duty 
of the enlightened groups within the country. Women in villages, despite their 
licroism and labor, are backward and unlearned. Women in cities should help these 
pool' sisters to be more civilized and modern.
Our village women need the help of the other group [urban women] to 
be an organ that is useful to the country in every respect. They are 
always in need of enlightenment and education to raise good children; 
provide the welfare, comfort and presence of their home; learn the 
health matters that are needed; and save themselves from the effects of 
superstitions. Duty of the intellectual group is going to periphery.
Village woman is called the “peasant sister”. See Article 48 in Appendix B. 
.Sec Article 49 in Appendix B.
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towns and even villages; and trying to make this massive group walk 
towards goodness and health/^*’
To the extent that these Kemalist women have the duty of enlightening this backward 
and poor group, these villager women are the ‘others’ who are in need of correction 
and help. Their difference from women in cities makes them the ‘others’ who should 
be changed. Unaware of their modernist perspective, these Kemalist women believe 
iluit modern, civilized life and emancipation which they have valued so much should 
reach the miserable village women, too:
But we are all in the excellence of living in civilized cities. We should 
be aware of this beauty. If we cannot, we should turn our eyes to 
Anatolia, open our ears to her, and give Anatolian women our hearts. 
What do her eyes see? What do her ears hear? What is the aspiration 
and hope in her heart? Our women living in Anatolian villages are alien 
to the concepts of “freedom” and “right” and they lead a very hard life 
in the darkness of a deep unculturedness.
...Which of us has had the consciousness of carrying light to them?‘^^
These Kemalist women who have the right, duty and ‘light’ to save her sister 
liom the darkness of her miserable life are quiet elitist in discourse. They, as the 
intellectual, educated and modern women of the country, are authorized to share their 
superior features with the sisters who are less developed and cultured. To the extent 
lhal they locate themselves in the light, and the villager women as the poor and 
‘uncultured others’ in darkness; sisterhood is unequal. The ‘essence’ becomes the 
very thing that they want to change -ironically- for the sake of the essence and 
sisterhood. Essence and sisterhood would be completed if these women were to be 
more modern, civilized, cultured, learned and enlightened. It is ambiguous whether
Sec Article 50 in Appendix B.
Sec Article 52 in Appendix B.
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I hose Kemalist women want advancement and betterment of women who are different 
from them, or sameness which will erect differences between them and ‘others’. It is 
liighly possible that the two mean just the same things within the discourse of 
Kcmalist women. They consider themselves the ideal and perfect models for the other 
Turkish women who will be enlightened, modern, civilized and useful to the country if 
ihcy act, think and live like Kemalist women.
5.1.6 UNLEARNED AND “UNCULTURED” WOMEN
The existence of learned and cultured women is crucial for society and nation 
in every respect. They are sine qua nans of good homes, healthy families, peaceful 
societies and strong nations.
Cultured women and mothers are the ones who will keep the present culture 
alive and transform it to the next generations in a conscious manner. She raises the 
welfare of the family and quality of the children. “Woman who raises a well-built
population serves population policy.’,9«
Women who are unlearned and uncultured cannot be good mothers. They and 
ihcii· children form the defects of society which should be cured through giving 
education to the.se women, training them in health matters:
•See Ai licic 53 in Appendix B.
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When you say womanhood; an unlearned, ill-mannered and pure mass 
comes to my mind. This miserable mass leads a simple and restricted 
life deprived of many opportunities of civilization and medicine, and has 
a tragic life which, perhaps, even she is not aware of. It survives and 
dies, but the generations reproduced and derived from her are the full 
children of this land, this country. These children carry every material 
and moral deficiency of that woman in their veins.
ll is interesting that the article does not consider this unlearned mass the children of 
(he country. What is important is how the next generations are raised. It is as if one 
could neglect these uncultured women, and they might not constitute a social 
problem, if they were not mothers whose defects would be automatically transformed 
(o hei· children and therefore spoil the future.
Apart from their incapability in motherhood, these unlearned women are also 
hazards to politics and national interests since they are also unable to use their 
citizenship rights which are at the same time among their duties. Women, as the 
“mother citizens” should know how to use their rights that have been granted to them 
by the Republican Fathers:
For a country that has a revolution in the recent times and trying to 
mature this revolution, like ours; the most important thing is the 
utilization of the civil right to elect and be elected by the citizens. As it 
is known, the citizens of culturally mature countries use this right and 
consider its utilization a duty towards the country. ...the second 
important element is the presence of a view based on conscience... 
Woman should be a competent citizen using her right to vote. While 
we don’t have much to say to women who are under the influence of 
the environment or their husbands, there are lots of things to be told to 
women who voted without any idea, behind her father or husband.
Sec Ai licic 51 in Appendix B. 
Sec Arliclc 54 in Appendix B.
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Hie conscious utilization of these rights is a responsibility of Turkish women. The 
need to enlighten women who can not utilize their rights is once again the 
responsibility of the enlightened and learned Kemalist women;
Enlightening our women to use and claim their rights, of course, is the 
responsibility of enlightened Turkish woman and their associations. If a 
woman personally does not claim her rights, she should know that she 
is guilty not only towards herself but also all womanhood, all public. 
...It is the duty of our women to explain these miserable people the 
rights that the laws of the Republic have provided women. ""
As these Kemalist women emphasize and criticize the inequalities in system, 
especially in terms of representation in political bodies, and the attempts to exclude 
women from politics and her status as citizen; they implicitly condemn unlearned 
women who do not use her rights which are, in their discourse, in the form of duties. 
A dominant theme until 1970s is that Republic and Atatürk has given women all the 
rights. If there is any question of woman rights, it was actually the lack of using the 
ali cady given rights. It is the deficiency of the unlearned and uncultured women who 
are unaware of the significance of politics, elections and national matters. Such 
women do not even deserve these rights:
When they asked the opinion of women voters, their husbands come 
and say “she does not know politics”. Why does not she? Isn’t she a 
citizen of this country? Does not she have hardships? Does not she feel 
the good or bad reflections of national politics in her life? Does not she 
go to the bazaar, market? How does she set the table, how does she 
raise her children? ...She has the equal right with man to talk as a 
citizen, as a voter; to criticize, to vote whom she likes. Woman who 
does not do this, who does not defend her ideas and who is afraid of 
her husband does not de.serve the equality that law provides.’”^
"" Sec Arlicic 55 in Appendix B.
See Ai licle 56 in Appendix B.
122
In addition to being incompetent mothers and bad citizens, these ignorant 
women are prone to immorality and being deceived by the evils out there waiting for 
I hem:
Woman employees who are called corrupted are miserable people who 
are raised with the expression “do not meddle in a man’s business”; 
with the idea to cook, wash the dishes, sew and amuse her husband. 
With the things they have learned, the.se poor women will only be cook, 
maid and worker when they cannot find a man to marry. This young 
girl who suddenly enters into the chaos of various people with her 
ignorant head and lots of dreams in that head, will be late in 
understanding the truths. And she will be entrapped by immoral people 
who u.se this opportunity.'*”
Therefore, unlearned women are perilous to themselves, next generations, society, 
nation and country. They should be urgently educated by the woman associations and 
Kcmalist women. However, these ignorant women constitute a minority which does 
not represent the Turkish women:
Although we accept that there is a group of miserable women in the 
periphery who cannot escape from the clutches of ignorance, we will 
try to explain the woman rights as much as we can.
It should be well known that woman is a torch. Her light is the light of 
a nation. The man she will create will certainly be enlightened. From 
now on, Turkish womanhood is determined to protect her rights.'”'*
To the extent that they are called “poor”, “miserable”; and they are discursively 
excluded from the category of “we, Turkish women”, “uncultured” and unlearned 
women form another ‘other’ category that has been constructed in Kadin Gazetesi.
,Scc Arliclc 51  in Appendix B.
.Sec Arliclc 58 in Appendix B.
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5.1.7 IMMORAL/EVIL WOMEN
The immoral women are not the same as prostitutes which will be examined in 
ihc next subsection. There is something evil in these women, they are not the victims 
of an unfortunate event or immoral people but rather the very producers of immorality 
in society. As one cannot find a complete definition of these women in the magazine, 
wc arc informed about the existence of such women. These are among the “microbes 
of the society”"’^  who are harmful to people around them, family life, society, national 
morality and country.
Good woman creates the social sphere. “Mankind has three 
complaints: bad residence, bad vehicle, bad woman”'^ *’ ...There is evil 
woman in family, society and world; and evil women are injurious to 
the nations as much as they are to families and societies. ...What is the 
percentage of the role that evil woman has played in fate of the men in 
prisons?
...our aim is to scrape of the trace of evil woman, replace it with good 
woman; move the generation forward in one leap and make it arrive to 
the limits of maturity. Today’s shining Turkish woman who believes in 
her religion does that.
How true is it: If woman elevates, humanity elevates."'^
riiese evil women who use the excuse of Westernization are in conflict with Muslim 
I’urkish woman who is the monument of chastity, morality and virtue."’^  Their 
existence humiliates the honor of womanhood and motherhood. Therefore they 
constitute another social problem that should be solved. However, education is not
See Ai licle 59 in Appendix B.
I'hc ai ticic state.s that the expression in quotations is an hadith of Prophet Muhammad. 
See Article 60 in Appendix B.
Sec Article 61 in Appendix B.
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emphasized as a solution since there is something essential in these women that makes 
them evil.
These women can hardly be considered women since calling herself a ‘woman’ 
is possible only with protecting the honor of womanhood.'“*^ These women constitute 
one of the most dangerous ‘others’ categories since they pose a social threat that 
cannot be solved.
5.1.7 FALLEN WOMEN
These women are prostitutes, “victims of fate”. Their existence is a problem 
(or the society, and hazardous to the ‘national family’ of the Republic. They are 
actually miserable and wretched women whose immoral life styles are the results of 
llieir misfortune, naïveté, and too much sentimentality. Too much sentimentality is 
dangerous for women. A young girl who is impressed by every word she hears has to 
be more careful than anyone since most of the fallen women are too sentimental 
women who have pure and clean emotions.’"’
Yet these women are extremely injurious to the society: going to an unknown 
end, they drag people around them to their misery and become an “avalanche that will 
fall upon society.” '"  The salvation of these women from immoral lives, and the
■Sec Article 62 in Appendix B.
' See Article 6.^  in Appendix B.
See Artiele 64 in Appendix B.
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pi otection of Kemalist Turkish girls from these dangers means a second emancipation 
of women -first being the Kemalist reforms on woman issue. This social and national 
duty belongs to woman associations; Turkish Women’s Federation discusses this 
national matter in its meetings with the aim to “help the fallen woman and teach her 
the way of right and the enjoyment of honorable earnings”" “
To the extent that these women are envisaged as wretched creatures that 
constitute a social and national problem which should be solved by enlightened, 
learned and chaste women of the Republic; the fallen,women are the nameless ‘others’ 
that should be corrected, saved and educated for the betterment of nation, country, 
and the protection of the family which is the founding stone of the society. Such a 
salvation will also protect and forfeit the Kemalist Revolution.
5.1.9 WOMEN WHO ARE NOT MOTHERS
As it has been apparent in the previous parts, motherhood is one of the central 
(hciues within the magazine. It is the most important duty, feature, responsibility and 
lole of a woman. Centrality of woman within the discourse on the development and 
progress of the nation and country is due to her role as the mother. She is the 
educator of the next generations who will be protector of the nation, country and 
Kcmalist revolution as soldiers, mothers, citizens and ‘mother citizens’. Actually, 
motherhood is everything that a woman can have. Since every woman is portrayed as
Sec Article 65 in Appendix B.
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a mother, women are divided into two: bad/incompetent mothers and good/dutifid 
mothers. It is as if any third option, such as women who are not mothers, does not 
exist. The ones who are not mothers are incomplete women: “woman cannot be 
woman unless she is a mother”."^ Women without children are incomplete, defective, 
and unhappy, and they have a different psychology than the ‘normal’ women, 
mothers: “certainly, woman who has no family and no child is not an happy and 
complete woman. This is an unforgettable deficiency in her life. These people are 
oversensitive and introvert. They should not be offended.
These incomplete women “either adopt a child, steal one or dedicate 
themselves to something”."'’ As there are lots of useful tasks and services they can 
make, this will not change the fact that they are not mothers; they will still lack the 
most important and honorable feature of womanhood; and therefore, be deficient, 
defective and incomplete women. To the extent that they are excluded from 
womanhood which is the equivalent of motherhood, they are the incomplete and 
deficient ‘others’ who cannot serve the nation and country through the good and 
liealthy children they raise. “We, mothers of the Turkish nation” does not include 
them.
''' .See Article 66 in Appendix B. 
" ' Sec Article 67 in Appendix B.
I 1 ’ .See Article 69 in Appendix B.
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5.1.10 UNMARRIED MOTHERS
These are women who have become mothers as a result of illegitimate 
iclations. They are more unhappy, defective and miserable than the women who are 
not mothers. Since they are under the pressure of society because of their sin, their 
“fault” and “crime”, their psychological condition is harmed:
It is an undeniable truth that even these mothers who want to kill their 
illegitimate children need the pleasure of embracing their children but 
what drown this compassion is first of all her own condition which 
makes her a murderer, killer of her child. She is the one who is ruined 
and who should be pitied.
She becomes a murderer to prevent the society from reproaching her 
becau.se of the crime she committed for some reason. She becomes 
ashamed.
She wants to escape from us who reproaches her always as the 
target."^’
Ill addition to their psychological defects, they have different relations with their 
illegitimate children when compared to the “normal” mothers:
The feelings of unmarried mothers toward their children are also 
different. Some hate this little creature and do everything to rid of 
his/her presence as quickly as possible. Sometimes, this ends up in 
killing the children. Some mothers dedicate their lives to their children 
and try to forget their unhappy loves with their presence. Some leave 
their children whom they may love, and search for new adventures 
because of their unsati.sfied feelings. Another group embraces their 
children, and try to protect themselves from new dangers."^
These women are more likely to be fallen women. The existence of them is a 
social problem that should be solved by woman associations. These women are both 
victims and guilty people of the society with their sins, shame and crime. But it seems
' .See Article 68 in Appendix B.
' ' '  .Sec Article 70 in Appendix B.
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that there is not much to do since these women will always be injured, unhappy and 
miserable unless they find an honest home. Every woman desperately needs a family 
and loving her child in that legal family.” *^ To the extent that the words “crime”, 
“sin”, “fault” are used, these women are the ‘other’ women who are perils to society 
with their unhappy, excluded and illegal children, and with the harms they have done 
to national morality.
5.1.11 MAIDS
vSome maids are threats to the children they look after, to the families and to 
the society. First of all, “today’s maid is the enemy of welfare”, she -these maids are
always ‘she’- is full of Jealousy and ill-will. 119
These women are especially harmful to the children when mother goes to 
work. She is an “alien woman” who will do all the evil things to the child;
From now on, this woman starts to gnaw the home as she likes. Just 
like detrimental worms, they continue their activities internally and 
vaguely. ...If this woman who enters each house, spreads out the 
damage, gnaws these homes, .scatters her spiritual microbes, and causes 
many psychological and physical illnesses is still tolerated; then to what 
extent can the country utilize the children that fall under her control?'^^
fhen, these maids are enemies of richness, society and healthy families. Their 
existence is a problem that should be solved through giving education to these maids.
Ibid.
1 l ‘ I .Sec Article 72 in Appendix B.
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riiere should be courses to make them loyal and disciplined maids. However, the 
ladies should personally control these potential “worms”: this group, the maids who 
lack knowledge and good manners should be frequently controlled and paid attention 
so that they will not have evil acts and intentions.’“' Nevertheless, it is better that 
mothers do not leave the education of their children to other women.
As some maids are evils, some others who are servant girls brought up as a 
member of a household’““ are miserable and poor pepple who are “backward in every 
respect, and lost their emotions”. These are the wretched people whom ‘we’ call and 
“condemn as the unlearned woman, thief woman”. Therefore, the existence of these 
ignorant and miserable girls is the fault of some groups who are “traitors to the 
country” with their selfish acts (not giving education to these young servants).’“” Yet 
ihcy are still the problematic ‘others’ who are called poor, miserable, wretched; and 
there is still a ‘we’ that distinguishes ‘us’ from ‘them’.
5.1.12 ‘OTHER’ WOMEN OF THE 1960 MILITARY INTERVENTION
After the 1960 military intervention, during 1960 and 1961, new ‘others’ are 
constructed. As it is mentioned in the previous chapter, these women and the 
magazine have supported the intervention and appreciated the army for its
See Article 73 in Appendix B. 
I  hid.
I ’C T i,' ■ This is called hesleine in Turkish which is an old but a well known concept in Turkey. 
.Sec Article 71 in Appendix B.
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"necessary” act. After the revolution, they withdrew their support from the woman 
deputies of Democrat Party; and made fun of them:
After the revolution of May 27, public opinion follows carefully what 
the seven women deputies who have a disaster as none of our women 
deputies had during all our parliamentary life are doing.
...Old deputy of Istanbul, Nazlı Tlabar did not neglect putting her 
swimsuit and red sandals into her valise. Old deputy of Izmir, Nuriye 
Pınar has never neglected her outfit since that day. Coming to Ayşe 
Güneş, old deputy of Istanbul, she wants to have sunbathe to treat her 
rheumatism at least in her room at Yassiada.'“"*
What is interesting is that the magazine and its authors have had no such open 
problem or polemic with these woman deputies before 1960.' '^  ^ At the opposite, their 
support for these women deputies was enormous; they appreciated these women as 
the l epi esentatives of Turkish women and mothers, and there was no mention of their 
dresses, sunbathe et cetera. 1960 military intervention makes these ‘old’ deputy 
women ‘the others’ who were no more the representatives of Turkish women. It is as 
if there was a hidden cooperation between these Kemalist women and the military 
intervention: these old women deputies were made the ‘others’ just after the 
intervention.
Interestingly, as male politicians were being accused of treachery, populism, 
misuse of office and democracy; the female deputies were accused of being addicted
' ’ ' Yassiada is the island in which the trials of the overthrown government were done. See Article 
75 in Appendix B.
' ’ However, we are informed by ismet Oruz that the deputyship of Nazlı Tlabar was at the expense 
of the deputyship of iffet Halim Oruz Yet, these women worked together in Turkish Women’s 
I'cdcralion; and no negative article, news or even critique about these deputy women from the 
Democrat Party had been published in the magazine before I960.
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Io dress and indifferent to politics. The republican discourse had different strategies 
o f  ‘othering’ for both groups.
In addition to that, Yassiada Trials have provided them new ‘others’. The 
women witnesses are condemned for different reasons. First example is a “female 
Rum citizen” (Greek of Turkish nationality) who witnes.sed in the court. Her 
defective Turkish is condemned: “have not you listened people around you in this 
lieavenly country within which you are equally treated and live in comfort? 
learn Turkish.”'·’ The second article on the female witnesses of the trials states that 
these woman witnesses are against the essence of the women with their immorality, 
and they should not even be considered Turkish woman:
In the investigations, women have talked too. What kind of women are 
they? ...some mothers, sisters, wives come to mind. These have the 
scent of the mother.
They have compassion, patience and endurance. ...We always think of 
the Turkish woman as this woman. And finally, the structure of woman 
who is the mother of the human is created as such.
...Stop talking, accomplices. Our daughters, children read your 
expressions. We who, as mothers, are responsible for their education 
are worried about you communicating your disgusting expressions to 
our children. Stop talking!” "
The ‘others’ created in I960 and 1961 are definitely and explicitly constructed 
by the support that these Kemalist women have given to the military intervention. It 
is like a bargain: they had to exclude and ‘otherize’ some women to show their
Vrc is an expression used by Greeks of Turkish nationality.
' .See Arliele 76 in Appendix B,
Ids See Artiele 77 in Appendix B.
132
support for the intervention which, they thought, would forfeit and protect the 
Kcmalist revolution which has always been their priority above everything.
5.2.13 SOVIET WOMEN: “WOMEN UNDER WHIP”
Let alone ‘othering’, the magazine does not deal much with women of other 
countries. However, there is one particular event that makes them interested in 
Soviet women. As it is understood from the magazine; in 1948, in the United Nations 
Commission of Women’s Status, Soviet delegate stated that women in Muslim 
countries had a low level of culture and were treated unequally. She included Turkey 
within this category with reference to an article published in a magazine. Kemalist 
women of Kadin Gazetesi reply:
Is a meaningless article of one particular magazine a document that is 
authorized to appreciate the history of Turkish womanhood and her 
present values? Or are you so much unaware of what happens that you 
are unable to examine the strong and self-sacrificing women of a 
sublime nation? If that is so, why are you trying to occupy a place in 
the community of international womanhood?'^’
In the same issue, articles on the condition of Soviet women are published. One 
article aims to inform the reader about the status of women in Soviet Union through 
communicating the ideas of a woman who had been in Soviet Union. The ideas are in 
c|uotations; yet, the name of the narrator is not given.
■Sec Arlicle 78 in Appendix B.
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I have never seen woman engineers, architects, doctors who have 
become distinguished in Russia. ...Generally, women are teachers, 
olTicers and workers. They are having women do the heaviest tasks. 
...There are women in the army. ...But these, at the same time, sexually 
serve their male friends with higher ranks. Especially, the major 
responsibility of women among privates is this.
...Women usually have a husband and a lover. And there is no jealousy 
between these men.
...In Russia, woman is only a work machine like a male robot.
'I'lic condition and status of common Soviet woman is miserable and wretched. 
1'urthermore, there is no change in this situation: all her life can be summarized as the 
necessity to struggle against hunger and misery. “Instead of hope, there is fear. 
Soviet woman is afraid of the secret police. Poor Soviet women!” ' '^
The ultimate aim of exposing this poor life is defending the Kemalist 
revolution and the progress it has created in Turkish women. Soviet women do not 
liavc the right to look down on Turkish women who are emancipated by the Republic. 
After all they are women who work and live under whips: “A member of a
womanhood which has been under whips, like her, just cannot malign Turkish 
womanhood which does not live under whips, and whose conscience and knowledge 
is free. If she does, she will be ridiculous”.
Although the aim is to defend the Republic, its reforms and the progress they 
liave provided, it should also be mentioned that such a polemic occurred in a time 
when the relations between Turkey and the Soviet Union were severed; and when
' See Arliele 80 in Appendix B. 
' '' See Ailiele 81 in Appendix B.
\M See Arliele 79 in Appendix B.
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'I’urkey was politically, economically and socially moving towards United States in the 
bipolar world of postwar era.
5.1.14 WOMEN IN EAST
People in the Eastern parts of the country are unlearned, unedueated and 
entrapped in superstitions and tribal formations: “they are backward, ignorant and 
they lecently begin to wake up”.'^  ^ Furthermore, this group is in a state of false- 
coiisciousness which has continued for centuries. Because of their lack of education, 
they even call themselves with wrong names. Yet, this is not the fault of these people; 
they should have been enlightened by the intellectual people in cities, by the elite:
In the old dynasty days, no sociologist had ever helped this backward 
Turkish mass; and by calling them with the name Kurd, he had left them 
alone with their ignorance. This ignorant mass has remained ignorant 
and rebellious for years because of their differenees in terms of seets.' '^*
Just like any Orientalist will state, life in East is dull and stagnant. It has no 
iclationship with modernity, eivilization and seience. Yet the worst and most 
miserable group among this ignorant mass is women who are unlearned, uncivilized 
and backward. Even their bizarre outfits are symbols of their backwardness:
Life in Palo is dull and stagnant; like most of the Eastern cities, it is 
backward in terms of civilization. However, there is no doubt that, 
here, the one in the most backward and poorest situation is woman.
' Sec Arliclc 82 in Appendix B.
" ' Sec Arliclc 83 in Appendix B.
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Woman in Palo still wears large çarşaf, covers her face with a black veil 
and opens an umbrella.
These women in East should come into light. Light is the civilization, modernity, 
technology, science, medicine and assets of urban life. These women’s unawareness 
of civilization and modernity makes them poor and miserable in behaviors:
1 immediately understood that this village has no connection with the 
city, and no good-manners. Because, that day, they [women of the 
village] touched everything -even my bag- that I wore and used 
curiously without asking my permission. They even looked under my 
coat to understand what is inside.
These millions of people who are not acquainted with bazaar, shops, 
sea, big building and vehicles are from us. Or we are from us.'^ ’^
Yet, the expressions ‘we’ and ‘they’, ‘light’ and ‘dark’ makes this statement quite 
dubious. Occupying the center as the light, enlightened educator; and calling these 
liastern women backward, ignorant, poor, ipiserable, uncivilized makes such a 
discursive integration impossible. Despite the wish and demand to make them “from 
us”; their difference in terms of life styles, outfits, beliefs makes them the inferior 
‘others’ unless they are saved from darkness.
In the end of 1960s, a more realistic and emphatic approach towards Eastern 
woman is used. Having understood that the problem is not false-consciousness or 
wearing gan^af, they state that problem is more structural and gender-based:
As I have said women in East are not as such. And we call it 
ignorance, backwardness; we say everything but cannot focus on the 
issue and treat it as our property.
' Sec Arliclc 84 in Appendix B.
' Sec Arlicle 85 in Appendix B.
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Because correcting this situation is not a task that will be possible with 
making them wear coats instead of gar^qf}^^
5.1.15 WOMEN DIVIDING THE NATION: “SHAME ON YOU!”
These “woman dividers” constitute the most novel category of ‘others’ which 
emerged in the end of 1970s. Through their acts and ideologies they believe in, these 
women either try to divide'^ ** the nation and the country, or they are unconsciously 
supporting these injurious ideologies and movements. There are particular enemies 
(hat every Turkish citizen, but especially mothers of the nation should struggle; they 
should be aware of the fact that “while imperialism of communism is wandering 
aiound with all its vehemence and trying to divide and weaken us internally. Western
imperialism operates as usual.”139
Women who -consciously or unconsciously- work to divide the country are 
mainly young leftist women'“’*’. However, there is one distinguished article about a 
woman orator which uses the name “Islamist woman” for the first time:
Making calls to make Turkish womanhood and Islamist womanhood 
opposed to each other in this country as if they are separate things, and
I . W See Arliele 86 in Appendix B.
' 7'he words such as ‘divide’, ‘divider’, ‘indivisibility’ are crucial for Turkish politics and discourse 
of nalionalism in which there is a continuous emphasis on the danger of being divided by the 
cneinies. ‘Indivisibility’ of the country and nation is under the protection of the constitution. 
Hierelbre, Ihe word ‘divider’ is a harsh -yet widely used- insult in Turkish political discourse.
' See Article 87 in Appendix B.
As explained in Chapter 3, these leltist women would form the feminist movement of post-1980. 
In 1980s, Kemalist women and these women who were once ‘dividers’ and now feminists would
meet once again, both having a word on woman issue.
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trying to deceive some innocent citizens is, with the mildest expression, 
treachery to this nation. She has to know that this nation has common 
sense, and knows how to put people like her into the right direction.
'I'alking about a woman orator, this unique article signals that Kemalist women would 
have different dividing ‘others’ in the coming years. However, young girls within the 
leftist movements are the major ‘others’ of the 1970s. The previous groups of 
'others’ even lose their significance given the urgency and dreadfulness of the 
situation.
First reaction of Kemalist women to these girls is in the form of a warning, 
advice, or lecture:
When they are explaining that they are against guns, female students 
say that they want to make the fight of ideas as if they are saying 
something positive. It should be asked to these innocent girls, for 
which idea do you want to fight. Is it the fight of an idea which 
belongs to people who interpret the Kemalist regime according to their 
aims and make it a step to reach a particular regime with their attitudes 
of salon socialists and social justice melodies?
Ladies and gentlemen, young boys and girls, no...''*“
As the ‘harms’ of these leftist movements and the threats they pose to nation 
and country increase in the coming years, the style becomes harsher and presents an 
evolutionary and linear ‘othering’.
One year later, it is stated that these young girls are exceptional; yet, to the 
extent Turkish nation has not .seen such ‘unwomanly’ women until now,''*  ^ their
.See Article 88 in Appendix B. 
"" See Article 89 in Appendix B.
II ' See Artiele 91 in Appendix B.
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presence is worrisome. Next step is excluding these leftist girls from being the 
daughters of the Republic: “activist girls who are used in various evil acts are not the 
youth of Kemalist revolution”
In the end, they become “monster”, “evil” and “traitor” others whose existence 
is (he biggest shame of the Turkish nation, womanhood and Kemalist women who 
have been disappointed by the fact that these leftist girls are well educated university 
students since they have always believed that educated and enlightened women will be 
more committed to national causes and Kemalism:
Their names are from us, their appearance are from us. O my God, 
how are they brainwashed? Did they become traitors because of 
money, love or enforcement?
...Until today, Turkish history has not seen such a treachery of girls 
who are from us.
...Girls and women as monstrous as these have not been raised.
1 am asking you, what do they aim, what áre they fighting for? Do they 
want to sell the land or the nation?
Shame on you thousand times....
5.2 NATIONS, MOTHERS AND THE ‘OTHERS’
Although there are multiple ‘others’ in Kadin Gazetesi, there are common 
leasons of their otherness which are quiet interrelated: nation and Kemalism. The 
basic priorities of the Kemalist women writing in Kadin Gazetesi have been the nation 
and the Kemalist Revolution which are highly interdependent in their discourse. 
Woman rights they have defended so much are overwhelmed by duties and
' " .See Article 92 in Appendix B.
Sec Arliclc 90 in Appendix B.
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responsibilities that each Turkish woman owes to the Republic. Even using those 
l ights becomes another duty towards the nation, the country, the Republic and the 
Republican Fathers. Furthermore, they easily adopt the nationalist discourse into the 
gender discour.se. To the extent that the nationalist discourse defines and delimits 
identities and boundaries, these Kemalist women writing in Kadin Gazetesi built their 
identities on the presumed existence of these defective ‘others’. Within such a 
I'clationship with nationalism, gender becomes a secondary cause. Woman issue is not 
important per se but rather it becomes the means through which national goals would 
be fulfilled. Women, woman rights, women’s relations with their children and their 
duties at home are considered crucial because of their centrality in the nationalist and 
Kemalist discourse.
To the extent that they are mothers, women are considered the creators of the 
next generation, and therefore, architects and guarantors of the future and new 
Turkey. Their role as mothers is so crucial that any other task that makes them 
neglect this role is evil. To serve the nation, women should be good, competent and 
enlightened mothers. This will elevate the next generation and the country to the 
liighest levels. Mothers are the ones who will forfeit and protect the nation, Kemalist 
Revolution, and build a modern. Westernized, civilized Turkey.
Within the discourse of these Kemalist women, nation is so central that 
everything about woman is related to the nation and national aims, interests, threats. 
Motherhood is about nation, children are about nation, outfit is about the image of the 
nation; education, family, adornment, morality, make-up are all national matters; and 
their relation with the nation make them significant. It is as if woman issue is a
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concei ii Гог these Kemalist women just because it is central to the nation and the 
construction of the ideal nation that Kemalist Revolution has envisaged. Despite their 
expressions such as “we, women”, “we, mothers”; their reference to national aims as 
the only legitimizing discourse for defending woman rights and focusing on woman 
issue conceals their identity as woman.
To the extent that they legitimized themselves and their interest in woman 
issue through reference to nation, national progress and development; these Kemalist 
women distanced themselves from the ‘woman causel, and did not succeed in hearing 
women and their problems, histories, experiences, stories. To the extent that they 
identified themselves with the ‘malestream’ politicians and politics, they pretended 
and addressed that male voice. The dialogue they had was not with women whom 
(hey claimed to represent but rather, with ‘malestream’ politicians and public. 
Through and via that dialogue, they discursively located themselves in the center. 
Making themselves the ‘norm’, the ideal Turkish woman, enlightened mother citizens 
in the .service of the country and the nation; they called themselves ‘daughters of the 
Republic’, and constructed some ‘others’ who were the women symbolizing 
everything they were fighting: backwardness, immorality, bigotry, the Orient, 
ignorance. As the daughters of the Republic, as women of enlightenment, as the 
I'urkish mothers who devoted themselves to the betterment and advancement of 
Tuikish nation; they had the duty of identifying and detecting these ‘others’ to 
educate, guide, train, enlighten and save them so that these other women would be the 
dutiful, virtuous, national, civilized, competent and learned mothers who would 
elevate the nation to the desired level.
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Kemalist women constructed their identities on the epistemological existence 
of these ‘others’. To the extent that the ‘others’ were presented as inferior, immoral, 
poor, miserable, unlearned, uncivilized, ignorant, disloyal, defective and inauthentic; 
their status as the enlightened Kemalist women was fortified. Meanwhile, the ‘others’ 
who were composed of ‘multiple others’ and whose levels of ‘otherness’ varied 
according to the harm they gave to the nation, were excluded from nation, 
motherhood, Turkishness, religion or even motherhood.
However, the mass of ‘others’ they constructed and they excluded was so 
liLige that what they referred as the Turkish women and mothers of the nation were 
Just themselves. Despite their statements of good intentions to be the voice of 
furkish women, Kemalist women writing in Kadin Gazetesi had become the female 
voice of the ‘malestream’ discourses on nation, motherhood, the Republic and the 
governments of the time.
Strong cooperation with the regime, firm commitment to Kemalist ideals of 
Westernization, modernization and civilization; and instrumental understanding of 
woman issue made these Kemalist women use the voice of the Republic and 
Republican Fathers, but not the voice of ‘women’ whose invisibility and anonymity 
remained intact. This voice had no conflict, no problem with the ‘malestream’ 
politics; it always had good relations with the politicians of the parties in government 
and even their wives, and the leaders of the military interventions. Yet this voice was 
talking in the name of ‘woman’ despite ‘women’, at the expense of women most of 
wliom are made the ‘others’. This may be called a Republican bargain: in order to be 
exempt from the interventions of the ‘malestream’ politics and politicians, Kemalist
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women writing in Kadin Gazetesi always had to prove their loyalty and commitment 
to the Turkish nation, and be the obedient supporter of ‘malestream’ politics. To the 
extent that they had to prove their usefulness and loyalty to the nation and country, 
(hey had constructed some inferior, inauthentic and defective ‘others’. Not having the 
option of a feminist struggle which would be repressed and dissolved within the 
Republic, these women constructed the woman ‘others’ whose education and 
enlightenment, they thought, would contribute to the solution of the woman question. 
I'he bargain is that to be the dutiful, enlightened daughters of the Republic; and to 
keep dealing with the woman question, they had to prioritize the nation, values of the 
Republic, Kemalist ideals above the multiple problems, experiences and histories of 
women. They preferred creating the ‘others’ through whom they excluded a huge 
mass of women rather than challenging and questioning the Republican patriarchy, 
malestream politics and Republican Fathers. Kemalist nationalist discourse which 
considered motherhood crucial in the formation, development and strengthening of 
(lie nation provided them the legitimacy to ‘otherize’ masses of women. This 
discourse of ‘othering’ provided the Kemalist women the immunity from the 
intervention of the Republic, their identity as the daughters of the Republic, and the 
limited space to talk about the women question. Via the discursive construction of 
different woman as the ‘others’, they could both problematize the gender issue, and 
still be acceptable by the Republic.
Kemalist women’s discourse of ‘othering’ through the ‘others’ it created 
enabled them to construct their identities, aims, characteristics; to serve the national 
causes; to deal with the woman issue without being rebellious. Through such a 
discourse which identified the Kemalist women as the ‘Self and different women as
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ihe ‘Others’, these Kemalist women attained their monopoly in the public sphere. As 
the “real” Turkish women, they had the right and duty to represent woman and speak 
in the name of them. Ironically, to the extent that they etherized most of the women 
in line with nationalist discourse; they could be supported by the political authorities, 
and talk in the name of these ‘other’ women. The existence of the defective ‘others’ 
and discour.se of ‘othering’ made these Kemalist women more powerful, crucial, 




Our examination of the ‘others’ in the discourse of Kemalist women who 
wrote in Kadin Gazetesi shows that these Kemalist women utilized such an all- 
cxclusive discourse that the ‘ideal woman’ they envisaged was just themselves. As 
the enlightened daughters of the Republic, they monopolized the nation, country, 
knowledge, enlightenment, Kemalism, modernization, civilization and Republic.
To the extent that they were the orthodox protectors of Kemalist revolution 
and national causes which regarded women as the national assets, they constructed 
multiple ‘others’ whose existence was threats to the nation and the country. Each 
other category had various negative qualities: they were poor, miserable, ignorant, 
uncivilized, immoral, unchaste, backward, uncultured, incompetent, unlearned, 
inferior, defective, inauthentic, miserable, monstrous et cetera. Some were bad 
mothers, some were dividers, some were parasites, some were evil, some were victims 
of fate. Some extremely injurious ‘others’ were excluded from Turkishness, 
motherhood, religion, or even womanhood while some were less condemned and 
othcrized.
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Within all this diversity, there are two apparent and interrelated trends that are 
also the major characteristics of Kemalist women: first, their embeddedness in the 
discourse of nationalism which is backed by Kemalism and national project of 
modernization; and second, the emphasis on the duty and the need to educate, correct 
and guide these ‘others’ for the sake of the nation and the country.
Each ‘other’ category they created is ‘etherized’ with reference to nation. 
Some ‘others’ were bad mothers who would spoil the next generation that would 
Ibrm the nation; some were dividers of the nation; some were perils to the family 
which was the basis of the nation; some were injurious to the national economy, 
morality, and discipline; some were damaging the image of the nation through their 
appearance and outfit. Nation and national interests were the axis around which 
Kcmalist women writing in Kadin Gazetesi had recognized, defined and represented 
olher women. Despite their declared intention to be the voice of Turkish women, 
they became the voice of the ‘malestream’ ideologies of nationalism and Kemalism. 
rhrough their identification with these ideologies, they could locate themselves in the 
center where they had the right to detect the inferior others.
Furthermore, this detection was more than a right for these Kemalist women. 
It was their duty to find the ‘others’ who were incompatible with the ‘ideal woman’ 
image constructed by the Republic; who were threats to the Kemalist regime and 
piojects of nation-building, modernization, and Westernization. Dealing with these 
'others’ was the responsibility of these Kemalist women who were the enlightened.
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clutilul and loyal daughters of the Republic. ‘Others’ should be educated, trained, 
enlightened, guided, corrected, and disciplined.
To the extent that women in Kadin Gazetesi embraced the Kemalist 
instrumental approach towards women, and to the extent that they considered 
themselves ‘the norm’; they did not hear ‘herstory’. They remained as the agents of 
the Kemalist regime, supporters and protectors of the ‘malestream’ politics and 
ideologies. Kemalist women’s discourse of ‘othering’ provided them with the power 
to talk in the name of ‘woman’. To the extent that’there were defective ‘others’, the 
enlightened women had the monopoly in representing the woman’s voice in the public 
sphere. Such a discourse has worked for the continuation of the power relations: 
‘malestream’ politicians, politics and Fathers are not touched upon; majority of the 
women becomes the ‘others’ in various ways; and daughters maintain their identity 
and loyalty to the Fathers. Still such a discourse allows these Kemalist women to talk 
about the gender issue within the limits set by the Republic. As long as there were 
‘others’, the identity of ‘Kemalist women’ had been fortified and maintained.
Therefore, discourse of ‘othering’, in the case of Kemalist women, worked for 
l^ower-maintenance, continuation of the status quo; and created some ‘others’ who 
were defined, detected, criticized by Kemalist women, and yet whose voices were not 
heard. The construction of these voiceless ‘others’ provided the Kemalist women the 
space to deal with woman issue without losing the support they had from the 
■malestream’ politics, politicians and public.
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This study has aimed to understand the ‘others’ in the discourse of Kemalist 
women through discourse analysis of Kadin Gazetesi. It is the first detailed analysis 
of Kadin Gazetesi which is the longest-lived woman magazine in Turkey. Also, it is 
ihc first study that examines the Kemalist discourse of ‘othering’. It also attempts to 
understand the mechanism of identity construction of Kemalist women in Turkey,
This study which is based on an analysis of the discourse of a particular group 
of Kemalist women -hopefully- may give some hints about the category of Kemalist 
women who have survived a ‘renaissance’ in 1990s when they have felt threatened by 
ihc emergence of an Islamist woman category. These Islamist women have been their 
recent ‘others’ whom they have identified with darkness, backwardness. Orient and 
bigotiy. Supported by the ‘malestream’ power centers, Kemalist women can once 
again find an ‘other’, the existence of which has fortified their identity and given them 
a novel raison d ’etre.
Yet, woman issue is still a ‘problem’ in Turkey. ‘Politics over woman’ is still 
(he site where different actors of Turkish politics show their differences and take 
irositions. The fact that the common denominator for all Turkish women is the 
various forms of oppression they face (Muftuler-Bac, 1999: 311) remains intact. 
Women in Turkey are still underrepresented in political life, and have not yet achieved 
equal access to edueation, health, employment and security.
Moreover, the facts that the images and the discourses of women have been 
|:)luralized, and the homogenous Turkish woman image has been deconstructed since 
198()s, may not contribute to the questioning of the patriarchal regime, and result in
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I he liberation of Turkish women if the multiple voices of women are coming from the 
battleground of ‘politics over women’. Whether it is multiple emancipations or 
multiple oppressions that women in Turkey will survive will depend on the consensus 
and coalition building potential of various women groups. Whether or not these 
groups will perceive different women as the defective, degenerated, inauthentic, and 
inferior ‘other(s)’ threatening their very existence in the public sphere will determine 
(he future of ‘woman question’ in Turkey.
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—  B eyefendi, ben Ulus'a yaz:ı 
; yazsâıh;, isten ilen  rnakale, g:îrer, 
istenilm eyen girm ez- Halbuki dâ­
vamızın*: günden gü ne zayıfladı ' 
ğım  ve su n ileştiğ in i i görüyorum, 
i Bırakın kendi kendim izi savuna - 
; >  ^ (D e\-anu  T liçî
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I Devlet Nü3ha3İTKadtnlığımızm Düşünce 
Görüş, Duyuş ve isteklerim
H i z m e t E t m e k  içip Ç ı k ı y o r u z !' ’ 
Ytı^ ûfi Dişi Kuş Yapar. Yurdun IçtiuıarYe İktisadi levalar
H
M u h t a ç t ı r
Ai'ticle 3: March 1, 1947
Çıkış Am acım ız
Cumhuriyet inkılcıbı kacUnlıği- sayfalarım daima kendisine aç7k^ 
.imza ileri dünya kadınlığı arasın- bulacaktır. En lanımm.^ kadın ya-^ 
[daki yerini bulunuyor, . zarlarımız, kadın doktorlarımız^
•Türk kadınındaki kan ve ruh va- 
■ sıflan bu hamlenin hem hızla hem
hukukçularımız ve 
mizin fikir ve sanat
terbiyecileri-<■ 
hareketlerine-
'.de basarı ile vik 
; tekleraiştir.
ut bulmasını des- : sayfalarımızı vermiş bulunuyoruz. > 
[ Okuyucu, kadınlığımızın her türlü]
Bundan dolayı uKadın Gazetesr. >içtimai, edebi kabiliyetlerini ve sa-> 
■ Türk kadınlığının qeçmisteki mev j nat, fikir hareketlerini, ayrıca dün-\ 
' zulariyle ilgilenmek istemeyecek, l ya kadınlık âleminden edınileceki 
Ikıscca kadın erkek eşitlik davas*,\ hilgileri, derli toplu olarak «Kadın? 
\iizerinde fikir yürütmek lüzumu- ‘ r ·—i Gazetesinde» bulacaktır. Cemiyetini
« î Pifi l'iüuiiL· уупгЬпуйъ Ir'.f-Jril nrlonn[пи duymıyacaktır. Cemiyet içinde ! büyük varlığım teşkil eden ka
i
kadınla ilgili cinsel ve sosyal mev- j din tahassüs ve sejkatinin kaynağı^ 
• zular, «Kadın Gazetesimin de mev ' kucağı olmak amacımızdır. Y u -' 
Izuunu teşkil eder. Memlekete veixxıy ı dişi kuş yapar. Yurdun içti- 
aileye yararlı görülen ve kadınlı-im ai, iktisadi ve kültürel davaları? 
' ğımızın tekâmülüne yardım ede-[kadın elinin çevikliğine ve kad.xni 
>ce/c, ilim, sanat, fikir hareketlerine j yüreğinin hassaslığına daima muk- 
>ve kadınla ilgili aktüaliteye kuca- | ioçtır. Beylecc kadvnhğımtzm dü-< 
iğimizi açmış bulunuyoruz. Türk · şiince, görüş, duyuş ve isteklerindi 
\kadinligi, görüş, duyuş ve düşün- i hizmet etmek için çıkıyoruz.
>celeri için «Kadın g a ze t^ » n in ' KURUCULARI^
160
Ç.'ılısıvsa ail»· ifi .. almak suretiyle İ7.ahlanm i7.ı can-
‘•«r, 7.;rar ınt? r  к landırabiliriz.
•■sr mı'’  ^ 'btnali.· ıı|. Acaba scçin-ilerde kadınlan se-D A V A L A R I MI Z ......
Уомп: İffet Halim o ™ . tVüm ii olsr.k ■ , , i Çenferin çoğunluğunu kudtnlar
..Kailin gazetesi» nm bırıncın.r.l,,·. KadıMıj.^,,. ¡,-,5^  aki-i etlerî'Üzerinde kesit, olarak gö- 
sayfasmda, çıkı? amacım tşaretdel,ui„i„ . ataUtğ, aile ka,l„„ rüsmek güçtür. Islaubul'ıla son 
eden kurucuları, buğun üzermdepmden aynim,ç!„·, Btlh.·,.,,, м п іи  Meclisi seçiminde heri,an· 
duracağımız konuya da, genelbude. даірі- bdm  tip, dedifi- gi partiden olursa olsun, gösteri· 
olarak, dokunmuşlardır. Bir ka->mz şt-kiin кіч-.-esine ve âdetleri- len kadın adaylar seçilmemiştir 
dm gazetesinin, moda cereyanı!^*-' biırünrnüstur. Ancak bu Halbuki, seçicinin yansı kadın·
dışında, görüşü ve gidişi olursa,'^ ■'•’de en mükemmel, en orijin;,! dır. N’eden temsilcisini seçme- 
bugün cemiyetimiz içinde elc’’’^ ^ '^ fdinrniş midir? Yoksa l’ele- iniştir? Seçilmeğe lâyık kadir 
alınması gereken kadınlık m e s e - * ' ^ ' ' Ьиака.’-ьк. görenekler э- yoktur denemez; var olduğu mu· 
İçleriyle uğraşması da tabiidir, bocalamakta ınıdn ? /«.ı|<> hakkaktir. O halde seçme kabili-
Yaptığımız büyük inkılâbın b ir  '^'’Çv-siru· b:r yük mü olur? C© yetinde nazari ile fiili arasındi 
çeyrek asırda her yönden bütün- '■·>',g'inu у etikti.'-m ede eksik ta- i^^k vardır.
lenmesinin kolay olmadığına’ '’ b^'irı viıv mıdır; Gene_ kanunlarımıza göre, biı
sosyal kanunların buna imkân leniş mfvzuy kısaltmak ı'rir^  ’bi meslek ayırt edilirse, kadmır. 
vermediğine göre, kadınlık bahsi>^ й5іегек vasıflannr ele alarak ber sahada çalışması için kapılaı 
üzerinde de önemli meseleler ve ivdkikimizi yapacaSn.' açıktır.
davaların bulunacağı tabii ve za- Hemen odebibı i  ^ ı^ i Fakal bir Konsolos veya biı
ruriilir. ahhCuuz he, ¿» "¿ ,7  g '  Sefir kattın yokluv. Halta bu
Biz (laviilannuz, siyasi, iktisa-bizde «azarivat mfikeını.,eldir L'ınuuı müdür yoktur. Bunur
dİ ve içtimai, olarak üç esasa Anaynsa’dan foadaınak üzer/. istikametinde ise koya
bağlıyoruz ve bu .sıraya göre Medeni Kanun, Ticaret Kamın V badın, bütün toprak işlerim o· 
tahliline girişiyoıuz. Vakaa ele Ceza Kanunu, İdari Kanuniar yü3denm iştir ama, onuı.
aldığımız mevzuların birbiri içi-Seçim Kanunu ve saire de <iün- b o y u n a  ölür. İşte »’azm·
ne girmiş bulunması clolnyıeiylc yadaki örnekler,'mc göre kadın- fiili arasındaki derin bir ıkı 
ayın edilmesi güçtür, bununlc lık bakımından d-a kavdedİlccek boşluk daha. Bunun telifi bile 
beraber izaha uğraşacağız. bir gerilik yoktur. Fakat acaba baç davayı ortaya atar.
Türkiye’de, dünya ölçüsünde fiili olarak bu, l)öyle midir? Nihayet içtimai^yönden de biı 
yapılmış olan siyasi kadın ham- Pek te kadınlığımızın lehine örnek verelim: Şapka giydik
leşi, Meşrutiyet inkılâbından olmıyarak kaydedeceğiz i.j, ¿,oy- medeni kisveye büründük; jçtı· 
başlamak üzere Cumhuriyet in-le  değil dir. mai haklarımız bahım-inclan eı-
bılâbında tamamiyle ele alınmış Cemiyetimiz icindr ,r/.r«ı v . keğimizden hiç tarkımız yoktur 
Ve bunun neticesinde de kanun- mesele olarak ele 'ilnvı/'l· ■ ı^" Fakat acaba bu farksızlık, dam 
laşmıştır. Yani eşit hak mevzuu, den bulunan nazlrf il^ nni’^ Î·:'
.«.й,,;:: v« ,«  '* « «
Article 4; March 22, 1947
genişlemiş ve Türk kadınlığı bu- nmı/rla kerı/Ue-ini ---- ____
na da sahibolmuştur. Kadınlan-tormoktedi'r Birkaç' ürnib bıraktıkları hareketlen, tem-
mız arasında eşit hak vermiven vîz edici vasıf olarak almak ma­
nasına mı gelir. onlann esin 
olmak zayıflığına düşmek paha­
sına m.ıdır. yoksa insana, gem- 
neklerin iyisini alıkoymak, p re -  
noklerin ise gene iyisini a,maK 
istidadım mı verir '’ ElbeUe na­
zarisi. şu son söylediğimizi emre­
der, ivilisi ise acı, üzücü tezahür-
İ0F gösterir. .
Bövlece b ir  e s a s l a  b ir le ş t ir m e k  
s u r e t iy l e  d e ğ e r l i  o k u y u c u l a r ı m ı ­
za  k a d ın l ık  d a v a la r ım ız ın  b ir  ş e  
m a s ın ı v e r d i ğ im iz i  u m u y o r u z .  K a  
d m  G a z e t e s i  y a z a r la r ı  s ır a s ı v< 
y e r i  g e ld ik ç e ,  b u  k o n u la r ın  ü z e  
r in d e  b ir  b ir  d u r a c a k  v e  G a z e t e  
n in  a m a c ı ç e r ç e v e s i  iç in d e  ö d e v i  
n i y a p m a ğ a  s a v a ş a c a k t a .
haddeler, tefenuala aittir dene­
cek kadar ehemmiyetsizdir, b'-l · 
de, aile birliği meselelerinde 
gördüğümüz gibi sosyal bünye­
nin icabı bakımından ele alınmış 
Ve disiplin esaslarına dayanır, 
eşit hak mefhumu ile ilgili olmı- 
yacak birtakım şeylerdir. Her­
halde siyasî e.şitlikte, nazarî ola- 
i"ak tam bir olgunluk vardır. Fa­
kat, fiili olarak bu olgunluğu­
muz tamamiyle mevcut mudur? 
İşte bir dava.
ikinci olarak İktisadî davaları- 
’Tiız vardır ve bununla ilgili m e­
seleler ortaya çıkar. Kadının ça- 
hşrnası memleketin bünyesi ica- 
hma uygun mudur? Vakıalar 
nelerdir?
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Türk K adın  Birliğinin  
Amacı N edir  ?
(Atı^tıımfı 1 İnci cuvyindal
Türk Kadm Birliği tüzüğü tct- 
kik edilirse:
1 —Türk · inîeilâbinm kadınla 
ra sağladığı hakları korumak,
2 — Türk kadınlarının  ^ kül - 
tür alanında yükselmelerini te · 
min etmek,
3 — Kadının Türk Demokra­
sisinde hak, vazife ve mcs’uli * 
yet anlayışının inkişafına hiz - 
met etmek,
4 Kadtr.lık alemindeki feci 
manevî yaraların önüne geçmek, 
gibi maddeler gayenin muhtelif 
kollara ayrıldığı zehabım veri - 
yorsa da esas gaye tektir, Va ■ 
tana kültürlü, haklarını müdrik, 
zamanında ve yerinde kullanma 
sim bilen·, erkeği ve çocuğuna 
şuurlu bilgi ile hizmet ederek 
sadakat ve feragatla her derde 
3'ctişebilen Türk analaruıın ço­
ğalmasını, yetişmesini sağlamak 
Genç kızlarımızı ve hanımları ■ 
rımızı tam ve olgun birer “Türk 
Anası” kılmak. Kadın Birliği - 
nin esas amacı budur işte,.. Ne 
erkeklerin sandıkları gibi eli 
bayraklı, herşeyi bilir edası ta­
kınan ukalâ kadm alayı, ne de 
bazı haniftıiarımızıh sandıkları 
gibi şöhret peşinde koşam bir 
hanım topluluğu. Bütün gayret­
lerimiz hakikî bir ’ bilgiç "Ana” 
3'etiştirrrvek, yolunu şaşıran genç 
kız ve kadınlarımıza temiz yu­
valarım özletmek, düştükleri ve
ya düşmek üzere oldukları gir* 
dapkırdan kurtarmak, affederek 
onları cemiyete, içimize yeniden 
almak, sevgi ve şevkat göster - 
mektir.
Kültürü hazmetmiş kadın ol­
gun kadındır, mütevaz·!, müşyiV, 
yardıma hazır bir arkadaş, dert­
leri paylaşan bir varlık, evladu. 
nın anası, mürşidi ve koruyucu­
sudur. Bedenen, ruhen tenoiz, 
sadık, dürüsttür. Birliğimi-zin e· 
sas çalışmaları “Türk Anasım”, 
kadınını lâyık olduğu seviyeye 
ulaştırmak, bu seviyeye eriştir­
mek ve yetiştirmektir.
ErkeKÎerimiz okumuş »okudu­
ğunu hazmetmiş hanımlûrımız - 
dan korkmamalı, çekinmemeli - 
dirlçr. E'Sas korkulacak kadm, 
cahil olan, bilgisini hazmetme r 
miş, kendisinin kıymetini bilme­
yen, enerjisini boş şeylere harcı, 
yanı kadındır. Biz var kuvveti­
mizle bu tip 'kadınlara viizifele- 
rini, mesuliyetlerini hatırlatmak, 
yeni yetişen kızlaгшııza .^ ;^, bilgi, 
sevgi ve tevazuu öğretırielç, ony 
lan  vatana lâyık birer “Ana” o- 
larak yetiştirmek azmiyle;;: · bu 
birliği kurduk. En büyük arzu­
muz, gençlerimizin uyanık bu - 
lunması, inkılâpları korurhası, 
herşeyin davası ve altın anah '- 
itan olan 'SEVGİYİ insanlığa, 
’vrbirlerine. küçük ve büyüğe, 
“Türk Anasına” gösterilmesi i- 
cap eden SEVGİ ve SAYGİIYI 
aşılamaktır.
Article 5: June 23, 1952
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| L a d ı n I a r  B i r l i ğ i
MemlekettebirKadınteşekkii- 
liineihtiyaçvarılır.Fakatgeri- 
ye dönerek siilrajetlik yapmak 
için değil, tabir yerinde ise, 
misyoneriik yapıp kadıniığımı- 
zı ve geri kalan orta çark ka­
dınlığını yetiştirmek için!...
Son zamanlarda, milletlerarası 
Kadınlar Birliği Başkanınm mert» 
lekelimize gelmesi dolayısile, 
Türkiyede de böyle bir teşekkü­
lün kurulması üzerinde müsait 
bir hava hasıl olduğunu görüyo­
ruz. Kadmlar Birliği adı bize çok 
yabancı gelmez. Cumhuriyetin 
ilânını takip eden aylar içinde 
Istanbulda «Tüık Kadın Birliği» 
namile bir dernek kurulmuş, ka­
dınlarımızın eşit siyasî hak edin­
me devresine kadar da yaşamış­
tır. Bu derneğin ödevli bulundu­
ğu sıralarda memleket inkılâp 
hamleleri içinde yaşıyordu. Der­
neğin amacı ile devlet siyaseti 
arasmda anlaşmazlık yoktu. Dev­
let Başkanı olarak Atatürk yara­
tıcı varlığı ile Türk kadm inkı­
lâbının en büyük kurucusu ve 
koruyucusu idi. Bunun için, Türk 
Kadm Birliğinin çalışmaları mü- 
cadeleli olmamış, umumî siyaseti 
bir teşekkül halinde destekleyen 
bir zümrenin çalışması halinde 
kalmıştır. Kadınlığın henüz eşil 
hakları edinmemiş bulunduğu 
tarihlerde Atatürk ile bu konu ü- 
zerinde bizzat yapmış olduğumuz j
Yazan: İffet Halim Oru:^
Alt ide 6: April 5, 1947.
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g ö rü ^ e le rd c  ise kendisinin direk­
tifin in , daha ziyade, yıllardır ih- 
rnale  uğramış bir yurd içinde ka­
d ın  unsurunun yetiştirilmesine 
m a tu f bir gayret sarfedilmesi ol­
duğu açıkça anlaşılmakta idi. 
Ç ünkü bizlere yer yer ve köy 
köy dolaşıp misyonerler gibi ka- 
d m  kalkınması ile uğraşmamızı 
em ir buyurmuşlardı. Ve bilhassa 
asker ocağında bir nevi eğitim 
terbiyesi alan erkeği yanında ka-ı 
d inin daha görgüsüz kaldığını da 
işa re t etmişlerdi.
Bilindiği gibi eşit haklar edi­
nildikten sonra Kadın Birliği 
kendi kendisini tasfiye etti; na­
zarî bakımdan verilen eşit hak 
mevzuunun fiili olarak da geliş­
mesi tabiî haline bırakıldı.
Bugün o tarihtenberi aradan 
qn onbeş yıl geçti. Şu bir yü için­
de de demokrasimiz yeni bir 
ham le kaydetmektedir. Hal böy­
le  iken ve memlekette bir kadın 
. teşekkülünün kurulması üzerin­
de fikir yürütülürken kısaca ta­
rihçesini ele aldığımız bu konu­
nun geçmi.ş günleriyle gelecek gün | 
leri arasmda bir muhasebe yap­
mak faydalı olacaktır. Bugün de^  
mokrasimizin kaydettiği ileri gi­
dişi ile eşit hakka .sahip olmuş ka­
dınların yakın ilgisini asla göz­
den uzaJc tutamayız. Düşünmeli­
yiz ki, sandık başına gidecek olan 
vatandaşın yansı kadındır.
İkinci olarak sosyal alanda aile 
esasına müstenid bir topluluk o· 
larak kadın vuvanm temelini teş­
kil eder.
Üçüncü olarak Yakın Şarkın 
inküâp yapmış bir milleti olarak 
kadınlığımızın rolünü de göz- 
önünde tutabiliriz.
On beş yıl önce bunlardan bi­
rincisinde tek partili olarak ödev-' 
lendiğimize göre işimiz daha ko­
laydı.
Sosyal ödevimiz o günde Tür­
kiye cümhuriyeti kanunlarına gö 
re ayni hususiyeti taşımakla be­
raber dünya çapınla totaliter zih 
niyetin bix*inci plânda yer alma­
sına göre aile müessesesinin d e , 
topyekûn müesseseler sistemi 
içinde başka zaviyeden ele alın 
ması mümkündü.
Üçüncü yönde henüz kendimiz 
inkılâp yapmakta iken bir rol al­
mamızın sırası herhalde gelme­
mişti.
Buna onbeş yılın bize verdiği 
tecrübe görüşünü de katarsak, i 
büyük Atanın işaret ettiği nokta 
üzerinde buğün dahi durmamız 
ve çalışmamızın lüzumlu olduğu­
nu sövlemek lâzım gelecektir.
J923 de kurulan kadın teşekkü­
lü tüzüğü gereğince milletlerara­
sı kadın birliklerine benzerlik 
göstermekle beraber Türkiyede- 
ki inkılâp icapbrma göre çaİLŞ- | 
malarma devam etmiştir. Y ani' 
yalnız yetiştirici vazife almıştır.
İşte bu konuyu tabiî haline bırak 
manın pek semereli sonuç ver­
mediğini, gördüğümüz bugünler-; 
de bir de yxıkarıda işaret ettiği- 1 
miz diğer bakımlardan icablı ol­
duğu iinlaşılan, münhasıran kadm 
mevzuu üzerinde uğraşacak bir ] 
teşekkülün kurulmasmı istemek 
herhalde faydalı olacaktır. Memle! 
ketin hususiyetlerini taşımak şar i 
tile demokrasi hamlemizi ve sos-1 
yal bünyemizi kuvvetlendirme 
bakımından bunu istemeliyiz. E- 
vet, Türkiye’de bir kacim teşekkü­
lüne ihtiyaç vardır. Fakat geriye 
dönerek süfrajetlik yapmak için 
değil, tâbir yerinde ise misyoner­
lik j'apıp kadınlığımızı ve geri 




(  Kadın )  
Beklenen Dergi
Katlın Gazetesi 19. yayın yılma giıeıken, okuyucularına 
miijtleüenıişti. Bu devre içinde dergimiz yeni bir hainle ya- 
pacaktır diye.
Şimdi, önümüzdeki sayılarda, ofset, renkli baskı 20 say­
fa ve konularda başka bir canlılık ile yalnız (Kadın) adı.yla 
yayınlamağa başlıyacağız.
Davalarımıza gene devam etmekle beraber ev kadınla­
rını ilgilendirecek her çeşit bahisler patron, moda, ev de- 
j koru, bahçemiz, ucuz giyim, makyaj, sağlık öğütleri, çocuk 
j sağlığı. Yurtta ve evrende kadın, soruları çözümleyen yazı-
I 1ar, hikâyeler, roman ve daha birçok konular (Kadın) Der-
gisinî size ilgi ile okvıtacaktır.
Gecekondular, kadın emeği, siyasette kadın gibi konu- 
lara da değinen (Kadın) Türkiye’de 19 yıldır tek başına sa­
vunduğu mes’eleleri en yetkili kalemler, en çekici uslup 
İle elinize gelecektir.
Kadınsız ev olmaz. Buna bir de (Kadın) dergisiz ev  ol­
maz silaganını sîzler ekleyeceksiniz. |
Article 7: June 14, 1964
Article 8: February, 1971
ÇEYREK  Y Ü Z  YIL
(Baştarafı Sayfa 5. te)
Gazetenin, ilk sayısı 1831 yılının onbir ka­
sımını gösterir.
Bu gazete yıllar sonra 1928 de Resmî Ga­
zete adı altında yaymlanmağa başlamıştır.
Kadın gazetesinin bu kadar ömürlü olma­
sını, teşkilatlanmasmı gönlümüz istemektedir.
Tecrübelerimiz göstermiştir k\ bayi işine 
ÇiOk sıkı, sarılmak, yorulmadan takip etmek 
lâzımdır. Sonra abone işi... Gazete bütün Tür- 
kiyeye seslendiğine göre onun milyonlarca a- 
bonesi olması lâzımdır.
Gazete bu güne kadar bütün kadrosiyk 
maddî ve manevî fedakârlıklara katlandı. Za­
man, emek, insan gücü, para bu 25 yıî içinde 
Şellâleler gibi aktı, g'itti.
Ve bu fedakârlık biç kimseyi ilgilendirme­
di. B'r toplumun kültürüne hizmet eden biı 
kuvvetin bu kadar ilgisizce karşılandığı ancak 
bizim memlekette görülür.
Biz kadınlar, erkekler, daha doğrusu du­
yan ve hisseden insanlar olarak bundan mü­
teessir olmalı, çalışan idealistlere yardımcı ol-
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Piycsaya çıkıp Bizi kolaylıkla Bayilerde 
Bulabileceksiniz












Bilim ve teknolojide 
Sanatta - Sporda 
• Köyde - Kentte
c —  Ruhsal durumları, 
ti —  Kurtulma çareleri,
e Gerçeklere dayalı araştırma, 
ortaj vs.
anket.
2 - Yalnız Yaşayan 
Kadınlar
4 Bugüne
1 —  Yaşayışları
—  Toplumdaki yerleri,
— Giysileri,
— Töre ve ananeleri.
Article 9: March, 1978
/Q  —  Varlıklı yalnızlar,
b _ Fakir ve kimsesiz yalnızlar,
c —  Ruhsal yalnızlar 
d —  Cinsel yalnızlar
3 - Hayat Kadmlai]
a —  Kötü yola itiliş nedenleri, 
b —  Güncel yaşamları.
Yıllar içinde Kadın Gazetesi
2 3 0 - U i J . i )
H asen e  İLGAZ
K A D IN  GAZETESİ 
Y ıl T Sayı I 
T a rih  I M art 1947 
C um artesi gü n ler i çıkar. H af­
ta lık  İçtim aî, siy a si K ad ın  G a­
zetesid ir ,
G azete bu ilk  say ısın d a;
(Kadınlığımızın düşünce, gö­
rüş, duyuş ve isteklerine hizmet 
etmek için çıkıyoruz) manşetini 
atmıştır.
Çıkış amacımız başlığı altın­
da kurucular adına yazılan ya­
zıda ise özetle:
«Cumhuriyet inkılâbı kadın­
lığımıza ileri dünya kadınlığı 
arasındaki yerini vermiş bulu­
nuyor.»
«Okuyucu, kadınhğımızjn her 
türlü İçtimaî edebî kabiliyetle­
rini ve sanat, fikir hareketleri 
ni ayrıca dünya kadınlık âle 
minden edinilecek bilgilere, ka­
dın Gazetesinde bulacaktır.
«Yurdun İçtimaî, İktisadî ve 
kültürel davaları kadının elinin 
çevikliğine ve kadın yüreğinin 
hassaslığına daima muhtaçtır.» 
denilmektedir.
. B irinci sa y ıd a  gördüğüm üz  
im zalar  şunlardır:
İ f fe t  H alim  Oruz, Ş ü k û fe  Ni­
hal, Lüsyen A b du lh akh am it 
T arh an , N im et . Selen , F^ruzan  
E ksat, M esrure O nui’i A yaşlı 
M üessese sa h ip ler i E m el G ür­
ler, Feyhan Elbi, İ f fe t  H alim
Oruz, M ünevver A yaşlı, N im et  
Selen .
G azete sah ib i ve yazı iş ler in i  
fiilen  idare eden:
İ f fe t  H alim  Oruz.
D izild iğ i yer:
Ülkü B asım evi.
B asıld ığ ı yer:
A yayd ın  B asım evi.
İdarehane:
İstanbul, E renköy İst.
18 y ıllık  k o llek siyon d an  d iğer  
özetler  veriyoruz:
İk in ci Yıl:
KADIN GAZETESİ
2 A ğu stos 1948 ta r ih li g a ze ­
tey i gören ler (İs ta n b u l’d a n  K ıb ­
r ıs’a) b a şlığ ın ı ta ş ıy a n  Ç orum  
M illetvek ili H asene İ lg a z ’ın  im ­
z a sın ı görürler.
K ıb rıs’ı o k u jm cu la n m ıza  ta ­
n ıta n  ve T ü rk iye’de K ıb rıs iç in  
ilk  yazı y azan  gazete  K a d ın  
G azetesid ir. 1948 y ılın d a  ö ğ r e t ­
m en ler  O ku lların ı B it ir e n ler  
D ern eğ in in  te r tip led iğ i K ıb rıs  
gezisin e  eski bir ö ğ r etm e n  o la n  
H asene İlg a z ’d an  rica  e d ilm iş ­
ti.
ö ğ r e tm e n  O k u lların ı b it ir e n ­
ler D ern eğ i an cak  ö ğ r e tm e n  o- 
la n la r ı bu se y a h a te  iş t ira k  e tt i-  
rebiliyordu. F ak at bir g a z e te c i-
Article 10: March 29, 1964
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n in  bu gezide b u lu n m a sın d a  
fa y d a  olduğu sa v u n u lm u ştu .
Bu faydayı gezide ad ım  adım  
h issettik . Çünkü m ü şa h e d e le r i­
m izi ilk  günden it ib a r e n  n e şr e ­
d ecek  bir gazete b u lm u ş olduk.
20 Tem m uz 1948 de H a y d a ı-  
p aşad an  kalkan İsk en d eru n
P o sta sın a  ek len en  özel bir va ­
gon  53 öğretm eni dört sa a t  rö ­
tar la  İskenderuna götürdü .
E rtesi gün 23 T em m u z H a­
ta y ’ın  kurtu luş bayram ı id i. Bu 
b ayram a katılm ak  ü zere  A n­
ta k y a ’ya gidildi ve a y n ı gün  
ak şam  sa a t 17 de k a lk a n  D um - 
lu p ın ar  vapuriyle g itm ek  için  
güm rük m uam eleleri ta m a m ­
land ı.
17 sa a t süren bir y o lcu lu k ta n  
son ra  İskenderuna 170 m il u -  
za k lık ta  bulunan L â rn a k a ’ya  
ayak  bastık .
K ıb n slılarm  T ü rk iy ed en  gi­
d en  bu ilk  m isa fir ler i k a r şıla ­
m ası, gösterd ik leri se v g i, ilgi, 
dertlerinâ anlatm a, k ö y ler , ge­
z in tiler , ziyaretler, k u lü p le r  bir 
tarafım ızd a  İngiliz, d iğ e r  ta ra ­
fım ızd a  Rum polisler i a ra sın d a  
Î5 gün durm adan k o n u şm a la r  
yapm am ız bize 70 y ıld ır  nerde  
id in iz, diye in lem eler i ve bin  
bir m üşahede (K ıbrıs N o tla n )  
adı a ltın d a  bir k itap  y a y ın la ­
m am ıza  sebep oldu.
K ıb n s için  bütün ç a lışm a la r  
gazetem izin  sü tu n la r ın d a  yer  
alm ıştır .
K adın  G azetesi d a v a n ın  ö n ­
cüsü  olarak bütün g ü cü n ü  sa-  
hife ler in d e , y ard ım lar ın d a , im ­
kan ların d a  top lam ıştır .
Seve seve yapılan  bu h izm ete  
kadirb ilir  K ıbrıslılar b ir  k a r şı­
lık  olarak evveâ K a sen e  İlgaz  
ad ın a  bir sokak ism i verm işler , 
bu n d an  sonra da İ f f e t  H alim  
Oruz ad ın a...
7 - M art . 1949 
K adın G azetesi b ir  yıld ır  
yapm ış olduğu n e şr iy a t ile  İ.s- 
tanb u l sokaklarında p erişan  
h a ld e  dolaşan  ç o cu k la rla  m ü ­
cad eley i teşvik  e tm iştir .
B unun n eticesi Ç ocuk D o st­
ları D erneği ad ıyla  b ir  dernek  
kurulm uştur.
5 M art 1949 C u m artesi günü  
L im an L okantasında. yapm ış  
olduğu i ‘k to p la n tıy a  Z. Fahri 
Fındıkoğlu , H akkı T a n k  Us. 
M u h ittin  Ü stündağ. S a f iy e  Hü­
sey in  Elbi, H asene İlg a z , H üsnü , 
Arsan, K âzım  Zafır, B ahad ır  i 
D ülger, İ f fe t  H alim  O ruz, Sü- . 
reyya A ğaoğlu k a tılm ış la rd ır .
Bu toplantıya idare için H a­
sene İlgaz seçilmiş, ikinci baş­
kanlığa Z. F. Fındıkoğ.lu, K â tip ­
liğe  F fîhrünnisa S e d e n  s e ç il­
m işlerdir.
HEŞÎNCt CİLT
B aştanbaşa h a r e k e t /  hak · ve  
ışık  ko llek siyon u d u r, d iy e b ili­
riz.
2 N isan 1951 ta r ih in d e  ç ık an  
gazeten in  a ttığ ı m a n ş e t  b u nu  
isbat etm ektedir.
Bu m anşeı; ,
(Türk kadını h a k la r ın ı k oru - ‘ 
m ağa bizzat yetk ilid ir . F a k a t  o 
kend isine yak ışan  a ğ ır  b a ş lılığ ı  
ile  p o litik an ın  g ü n d e lik  v e  zü m ­
reler m en fa a tin e  iş l iy e n  cer- 
yanlarına katılm az. Bu vaku r  
sükûtu, k a d ın lığ ım ıza  çev r ile n  
bir silâh ha line  so k m a ğ a  k im ­
sen in  hakkı yok tu r)..
16 Nisan 1951 ta r ih li  s a y ıs ın ­
daki m an şet ise: (A ta tü rk  in k ı­
lâb ı yolunda yürür g ib i g ö rü n en  
m idecilere ve se ç ilm ek  iç in  k a ­
ra kuvvete kaşık  tu ta n  m e n -  i 
faatçilere bu k a d ın lık  m ü sa ­
m aha gösterm iyecek tir .) de 
m ektedir.
9 Tem m uz 1951 d e k i sa y ıs ın d a  
ise:
Ankaradaki b ü yü k  m it in g i  ve; 
zafer  abidesi b a ş ın d a  g e n ç le r in  | 
(A tatürkün şa h s ın d a  m e d e n î,  
hukukum uz ve h a y a t ım ız a  te - | 
cavüz ed ilm ek ted ir ) d iy e  ba- ; 
ğırd ık larm ı k ayd ed erek  aşa ğ ı-1  
daki satırları m a n şe t  o la ra k  at- ' 
m ıştır.
(O m edeni h u ku k  iç in d e  bü­
tün  bir kad ın lık  in k ılâ b ım ız ın  
ayakta durduğunu d a  b iz T ürk  
kadın ları h a tır la tm a k  iste r iz .)
K adın G azetes in in  b e ş in c i y ı­
lı bir dâvâ g a zetes i o la r a k  sü ­
tu n larım  h ak sızlığa  g e n işç e  aç­
m ıştır. K adın h a k la r ı, k a d ın ı  
yetiştirm e, kad ın ı ç a lış tm n a  
kadın  hak ların ı k o ru m a  o n u n  
savunduğu, ön p lâ n d a  tu ttu ğ u  
konulardır.
Bu m ü n aseb etle  g a z e te  «1» 
nu m aralı yün  örgü  k u rsu  aç­
m ıştır. 15 gün d ev a m  e d e ce k  o-  
lan  bu kurs h erg ü n  sa a t  16 ile  
18 arasındadır v e  p arasızd ır .
Ve yine k a d ın lığ ım ız  ile  ilg ili  
olarak açtığ ı (İd e a l K a d ın  
nasıl o lm alıdır) b ü yü k  a n k e ti  
çok ilg i ile  tak ip  e d ilm iştir .
5 in c i yıl k o lle k s iy o n u n d a  
Bursa ve C u m h u riyet özel sa y ı­
ları, K adm  g a z e te s in d e n  bir  
ekibin Şam , B erut v e  H a le b i z i­
yareti, K adm  Ş a ir lere  g e n iş  sa -  
h ife ler  ayırm a im k â n ı, H alk  
Evi m üzesi isteğ i, K ıb n s lı  T ürk
Article 10 (Cont.d)
öğren ciler in in  îi'tar ıb u lu  z iy a ­
reti, K adın, k io d a  S a h ife le r i  
iç in  sütunlar, d ile k le r , is te k le r  
bulunm aktadır. . B u "  ç eş it li k o ­
nu lard an b a şk a ’B e ş in c i  Y ıl a c ı  
bir haber v erm ek ted ir .
G azeteye ilk o la r a k  k u ru cu  
olarak k atılan  F e y l ıa n  Elbi 24  
E ylül 1951 de T o p r a ğ a  v e r ilm iş ­
tir. ''
10 ucu Yıl:
K adm  G a z e te s in in  o n u n c u  
yıl say ısı okur v e  y a z a r la r ın ın  
düşünce ve uzun ö m ü r  d ile k le ­
riyle başlam ıştır.
Bu tem en n iler in  h ep si, s a ­
m im i, içli bir ,d i le k t i .  G a ze te  
k en d isin e  a it o lan , d i le k le r in  ü -  
zerinde im k ân lar  n isb e t in d e  
durdu. İstek lerin  y e r in e  g e t ir il ­
m esine  çalıştı.
Y alnız gazetey i , d a h a  fa z la  
eve, m üesseseye  so k a b ilm e k  iş i  
o kadar kolay bir iş  d e ğ ild i.
O kuyucunun g a z e te y i  a la b il­
m esi, . h a ttâ  s a h if e le r in e  göz  
gezdirebilm esi iç in  sü tu n la r d a  
bazı değişik lik ler y a p m a k  lâ z ım  
ge liyord u ’
B unu yapam ad ık , c id d iy e t te n  
ayrılam adık. Bu y ü z d e n  K a d ın  
G azetesi ya ln ız  h a k ik i  a y d ın  b ir  
top lu lu ğa  h ita p  e t t i .  O n la r  ta ­
ra fın dan  b eğen ild i. S a t m  a lm -  
i dı, sevild i. O kundu, l ia t t â  a r a n -  
! dİ.·
O nuncu yıl iç in , te m e n n id e  
bu lunan lar a r a sın d a  H a se n e  İ l ­
gaz^ MuaUâ Anıl, H a lid e  N u sr e t  
Zorlutuna, M elek E r b ile n , M e-  
lâ h a t Faik G ök m en , A fe t  în a n  
vardır. A y n ca  o n u n c u  y ı l  n e ş ­
r iyatı arasında  d i le n c i  ço cu k la r , 
çocuk asrı ve ç o c u k la r a  a i t  çe ­
şitli konular s ü tu n la r d a  y e r  a l­
m ıştır.
O nim cu y ıl bize b a z ı  ö z e l s a ­
yılar  da k a z a n d ır m ıştır . B a h a r  
ve Çiçek B ayram ı G ü lh a n e  P ar­
kı ve A n ta lya  özel s a y ıs ı  g ib i.
Bu say ılar  y e n id e n  tu r izm  
k on u su n a  d ö n m ey i s a ğ la m ış  v e  
bu açıd an  is ta n b u ld a  im a r  h a ­
rek etler i ü zerin d e  d u r u lm u ş­
tur.
K iracılar  C em iy eti, K o c a  Bi­
n a n ın  h ey k e li m ü n a s e b e t iy le  
K oca S in a n  r o m a n ı  k a h v e  
problem i, Ç arşaf, e v  h iz m e t le r i  
kursu, m oda, y e m e k  v e  ö ğ ü t le r  
sa h ife s i o n u n cu  y ı l ın  ö n e m li  
yay ın ların d a  yer a lır .
B ilh assa  K ızılay  K a d ın la r  K o­
lu  ve b ü tü n  h a y ır  d e r n e k le r in in  
ça lışm aları, k o n g r e le r i, r a p o r ­
ları bu sa h ife le r d e  g e n iş  yer  
bulm uştur.
M em lek etim iz  İ s v iç r e d e n  ge­
tir ilen  M igros t e ş k i’â t ı  v e  M ig -  
rosün ha lk  a r a s ın d a  y a y ım ı  i -  
ç in  ku ru lan  M igros K a d ın  K o­
lu n u  K ad ın  G a z e te s i  d a im a  
d estek lem iş, bu ç a L ş m a la r  iç in  








Kadınlığımızın bugünkü durumu [
Meşelide GÜREL· |
Çok değerli bir arkadaşım ı ziyaretim de bana bir tom ar, |  
eski yazı ile  basılm ış gazeteler verdi, |
— Bak, deci; eski Kadın G azeteleri. O kıç iç in d e  n e ler  |  
bulacaksın, bakalım . |
Eli gLızelek-ri gözden geçirip  tetkik clmcrri için, m ü sa it |  
bir zaгa¿irıı ancak bv-gün bulab iliyorum  ve 1bana bu zevk i ba* |  
gîşladîkları için de arkadaşım a irten  teşekkürler ediyorum . i  
iMünevver, yaşfı anneannelerim izin  m uhakkak ki h a tırlı- |  
yacaklan l)U gazete gayet süslü  (Hanımlara mahsuii v a ze le ) |  
başlığını taşım akladır. Bundan 64 y;l evvel intişara b aşlay ıp  |  
senelerce öm ür süren bu haftalık  gazetenin o zam anlar idare- i  
hanesi (S irk ecid e, Tram vay caddesinde. Avrupa O tel; kar- |  
şısmda? im iş, . |
Eeki T ürkçe ve eski üslûp  üzere yazılm ış: içerisinde ka- |  
dınlığa ait çeşitli birçok konu lar var. Ve hanım lara m ahsus |  
gazetenin (H anım  Kızlara m ahsus) ayrıca b;r sah ifesi de var. |  
8u kısım da ev liliğ e  namzet gen ç kızların faydalanacağı şek il- |  
de öğütler veriliyor; kısa îıikâyeclVder riaVvîediliyor. D iğer sa- |  
hifeler ise, daha esaslı ve tc ierru atlıd ıı. G azeteyi yer y er  ilân- |  
1ar süslem iş, ilânların b irçoğu klişesiz ve yazı halinde, mu- |  
i ias^ a^l olarak vcrilrrıiş, m eselâ, bir ul vc kem an Öğretmeni u- |
; zunca bir ön si>zd cn  sonra, kendim  takdim e d iy o r . B ir k o r s e  î  
I ilânı yarim  sah ife işgal e lm iş , bu suretle o k u y a n a  lam  b ir  f i-  |
: ki»· verilm ekte vo rdınacak şeyin bütün evsafı anlatılm aktadır. |  
\ (Seğlık bahisleri) nde ham ile vc emzikli annelere lüzum lu ve |  
\ faydalı bilgiler verilmiştir. Ev idaresi bahisleri, garip vakalar, I 
I bilmeceler, olum ve evlenme ilânları, terziler tarafından ve- |  
i rilen cibisc m odcIkrj. seçilmiş gCb:el sözler. T ürk kadınlan- |  
i mızın im r/ılannı taşıyan hikâye ve romanlar var. |
I En çoV: dikkatim i çeken tarafı, rnulıaberc m ektupları oldu. |  
Yarım asırdn fazla geçmiş b ir zamana ait olan bu gazetede nc |  
I güze), ne aydın bir ifade vc samimiyetle okuyucular arasm da |  
I mekfuplöçma temin edilmiş. Üzüntü ile btıgünkO bizim kadınlı \  
I ğmiızt düşiinOyorum. Basın tarihimizde bir h â d i^  e<İctı,
I on st^nelik (im ü re (K a d ın  G a z e te s i)  n e  m io ıle iîe f  ka-
I dıUİârıfT^ız y e t e r i  k ad ar ü g ı g ö s te r m iy o r . İy i am a  n e  g ib i mery- 
w isr iSÜyOflar, neler bekliyorlar Tenkit kir
Y a lm z  is t e d iğ in i  b ilm e m e k  ü z ü c ü d ü r
fion birkaç ay içeririnde Kadm Gazetecinin açlıtı Çocuk 
ftitvmına o derece rağbet gösterUmUtır ki, Küçüklerden her 
hafta g'rizetcye 40*50 tane nşektup gelirken, btmlar artunnda,
; kadınlarım ız tarfm dan yazılıp gönderilmU. fikir ve arzularım  
: bildirir mckiMplara doha az rar-Uamyor*
K adınlık konuMinda brujka memleketlerin ?cviye?ihıe ç4- 
kabiîmemJz için, İçten duym ak, aym zamamlo nuıhitimUdeki ! 
)ore kü ltü r kumldaniHİanm yaymak ve ¿^ ‘rpm ek icap etmez | 
ml·' Yoksö ne i3kdıT  ^ ne ienkif, ne âe bîr fikir hareke i^iKg lu ■ 
zum v e  ihtiyaç görmeden bu mevzua yalnız uzak ve ilgisiz | 
kalnuılc bilmem makul ve yararlı hır hareket muUr? Bu \  
lar İçinde bayrmlanmıza sorm ak yerinde olur: \
— Kadınlığımız ilerliyor mu. evriliyor nuı·* :
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ON BEŞ YIL 
İffet Iblîm  ORUZ 
.Her haftn <;ırp:narak, ba- 
zon sevinerek, baznn üzii 
lerek gcçîrilîgîmiz günler, 
demek on be?j yılı buldu.
Anlar oldu ki, artık ye 
(er didiîjmeycllm dedirtti 
bize olagelenler...
Sonra bir telefon zili ve 
makine İçinden gelen bİr 
ses bİ7C lıcrşcyl unuttur 
du. Kadın memurlar, ka< 
dm İşçiler, derticinin, rnc 
selelerinin savunulmasını 
istiyorlardı.
Daha güzeli, savunulan 
meseleler tepkiler yaratı­
yor, sonuçlar veriyordu.
Bu manevî baz içinde 
maddi sıkıntıların sözü mü 
olur?
Bu olagelenler içinde, 
kîmscüiz çocuklar konusu 
var, Orta DoJiu kadınlığı 
meseleleri var, yavru va 
tan Kıbrıs var, kadın hak 
îannm korunması, kadın 
kültürünün gelişmesi var. >
Annelik, çocuk yetiştir-? 
mc konulan var. Velîbisılj 
yuva var.
Kadırt' Gİzetesî' arkadaş­
larının: her biri her hafta 
dolu düşünce bu konular' 
üzerine ' eğildiler, on beş 
yıl her bîri bîr kuruş al­
madan yazdılar, yazdılar...
Kapak ticaretinden uzak 
çalışmalarla kadın eti sa­
tamadık. Bunun için gaze­
tenin patronlan kadrosun­
da olanlar bile daima fikir 
işçisi olarak kaldılar.
Article 12*. February 4, 1961
Bu temiz,: bu îdealci in­
sanlar şüphesiz bîr avuç 
budalalar değildir. Bu va­
tana bu millere h izınct için 
kadınlığı geliştirmeğe sa­
vaşanlardır’ onlar,., Ça­
lışmalarının karşılığını ¿ 1 ,  
yüz >ıl(la alabilirler 
Fakat alacaklardır. Şimdi 
bütün bu arkadaşlara 15. 
yılda teşekkür etmek bana 
düşer. Onlar gibi bizi on 
beş yıldır yaşatan okııyu 
culanmızla, bize ilgi gÖs 
teren anlayışlı müessese 
İcre on beşinci yılın selâm 
lan arasında sağ olunuz' 
demek gene bana düşer. ( 
Türk basınız tarihînin on, 
beş yıl aralıksız devam e-* 
den ilk kadın dergisi olan 
Kadın Gazetesi on beş* yı­









# iKrtnIrkçt mUii bir luımic*' 
^nîh iıilU »çituîc «kfsuf·’
ŞUır OrtiioHnı*îiyi /(iıurr meı» -
»-mLm U fmhivht İvİMtiını Tö»k: .orduMunm vfUU t-H
Ü  'V'♦ fiuv, iiiUî UuKbiH \л:*
fUn «^ п>ии üiinui'ştur, Идт'.Ц
ÎpariUkd, 1in«}?.» iikii y » İ y v \ ·-  tin ıılurv» ol>un. valandaş 
«varlığuıa лаУг;· tiin ait, 
jlttinl şevt')» İtçrktrş aillent 
»dt'VrÎu ju lu m iad ır j
Omm jçittdir Ki, saki» vejiİÜ
|rök şüHÇir f-a/la Kan öOKCme 
Sdt^n ordu kuvvc-lîeri İdariyi^
İfl© îtîfOJŞ. ГсгПкм dfc bîtyratîıV
JftTOİşUr. ğ
J  Iştik lâl tsiaviı·;! ile g irişti-^  
f l i n ı i /  ç u w h u r i> f  t iiik ılk jjtarie
aUıntntla son c n ^ jI demokrasi
|beş yıl itinde İleri •¡;<-ıi dal |  
|galar halinde nilmyei Keva'/ii|· 
|meydarunı doldurun î-ea«;! 
'Ibagırlara sarptı ve 7.1 ;Maj ıs* 
înkilâhını yarutlı, O Miindt*
I radyoliirthe n kulağmıntu çar-* 
^pan dolgun ve olgun ses rürk^ 
|ujilletine y’cni açılan tlevrij
f  müjdeledi- i^emokratik re-%  
yimin bütün mUcsseM-hnVle-r 
jkıırulnjasi. yolunda şintdi her;|; 
^vatandaşa ağır başlılık va/i-* 
^|eye sarıl ma gibi büyük v e | 
^kutsal »dev düşnu-ktedir.ş 
îevgi ve saygı duygıılarıyia| 
DÎrbîriınîise dayanmanın gii-4 
şüdür bta. Türk kadınlığı el-t 
bet kend ine düşeni, her ışte>· 
|oIduğ.ı g:ibi bu kutsal lıam-l 






Article 15: May, 1971
МШ* inkılâpla uçlian devrede milletin her fer 
dine büyük işler упри»« ödevi düşüyor ama, kndn 
vainndtilin ödevi bence hepsinden yüklün
Arknmıxda Öylesine yılhıf bıraktık ki, rüşve- 
ftima numş alma gibi noımnileştl.
İşe girme, İş yapma dayısi* İmkânsiıtlmıtı,
Çok s’abşıp da <çok para edifimiyco alem geiz.Un 
de, aptallaştı.
Halbuki, gene bu devir ielndö bi/c örnek olacai 
başka milletlerin çalışmaları var. Meselâ ЛЬшшха* 
da İnsanlar İkinci Dünya Savaşından sonra çatlar 
casınu çalıştılar. İlim adamları bile, normal nıesı. 
dışında yapılarda işçilik yaptı. Sonumla: da mark 
dolarla başhaşa geldi.
, Anneler çocuklarına kâdmbr e§lefine, kardej 
J İcrine bir nltm devrin moral varlığım aşılann к öde· 




Sıkı yö^tim  içinde bulundu 
ğumuz su' ı^tinlerde Türk Anne 
lerinin candan diUeği, vatandaş 
larınıızın d  ele vererek meamle· 
ketin şu sıkıntılı günlerini ge­
çirmesi için yardnncı olnudarı 
dır.
Bölücü, yıkıca hareketlerin 
karşısında Türk Ordnsu’nun 
gösterdiği güçlü davranış, Mil 
li varlığınım koruma ödevi ol. 
duğnna göre bizim ödevimizde 
onu candan desteMemektîr.
Yıllardır adım adım gelişen 
yeraltı çalışmaları belki günü­
nü gün etmek isteyen siyasetçi 
ierin ihmaline uğramıştır ama. 
Türk Ordusu’nun uyanık ve va 
tan koruyucu varhğı böylesiiıe 
bir gaflete düşemezdL Çelişik 
görüşler ve davranışlar içinde 
yüzen siyasetçileri izleyken bu 










Türkiyt; Cumhuriyetinin 46. ncı, Ata» 
türk’ün, ebediyete intikaılinin ise 31 inci yıl- 
döiiümiindeyl·/,. Şu sırada Türkiye bir seçim 
döneminden çıkmış, T.B.M Meclisi ödeve 
başlamıştır. Gazetelerde çıkan resimlerde, 
objektiflerin yakından çektiği köşeler olma­
sa, dört yüz elli Milletvekili içerisinde, bir ka­
dın başı seçmek |>iiç olacak. Üzülerek söyle­
mek gerekir ki, bu dönemde kadın milletve­
kili sayısı beşe düştü. Yarı yarıya seçme ka­
biliyetinde okun l-:adınlar, çeşitli meslekte 
bulunan işçisi köylüsü, ev kadını ile kayıt­
sızca manzaraya bakmaktadırlar.
Kadınlar bu haklarım 1934 yılında yani 
otuz beş yıl önce almışlardı.
Bu haklar için, meyáan, meydan dola­
şan kadınlar savunmalar yapmıştılar. Bü­
yük lider, Atatürk de kadın haklarmm eşit­
liğe ulaşnıası için her yönde ilgi göstermiş, 
devrimlerinin içinde, kadın devrimi en üstün 
yeri almıştır.
Bütün bu olagelenlere ve oldukça geride 
kalmış yılla rai rağmen, günün bize sunduğu 
durum nedir ve nedeni nasıl açıklanmalıdır /
Açık ıımhaseîbeyi yapmanın zamanı gel­
diğine göre, 46 inci yılda söyleyeceklerimiz 
vardır.
Tek partili demokrasiyi yaşadığımız dö­
nemde, öncelikle o tarihlerde tek kadın te­
şekkülü olain T. Kadınlar Birliğinin kapatıl­
ması bugünkü durumu etkileyen nedenlerin 
başında gelir. Bu kapanma olayının iç yüzü. 
Kadın dergisinde zaman zaman özetlenmiş­
tir. Gerekirse telu-ar üzerhıde durularak ta- 
rilıi hakikat açıklanacaktır.
Bugünkü duruma sebep olan ikhıci fak­
tör, kadın aday gösterilmesinde yapılan isa­
betsizliklerdir. Şimdiye kadar milletvekili o- 
lan kadınlarımız içinde elbet isabetle, tek 
parti tarafından aday gösterilerek milletve­
kili olanlar vardır. Ancak yüzde nisbetlerhıi 
ele alarak bir hükme varacak olursak, onun 
bunun bildirdiği, ötekinin каулчк·;lıişilerb 
durumu 'ortaya çıkar ve hiçbir zaman leyhte 
olmaız. Bu hal, kadınlarımızın Т.В.М,Д. için­
deki olumlu çalışma verimini düşürmüş," 
olay, umumî efkâr içinde bir fantazi ııiteli- 
Sinde kalmıştır.
Article 16: November, 1969
İffet Halim ORUZ
İşte 1946 lara böylesine bir ortam için­
de girdik.
Kadın tam manasıjda seçim mücadelesi 
içine girince bir yandajiı teşkilâtsızlık, diğer 
yandan itibarsızlık yüzünden güç duruma 
düşmüştür. Diğer yan tesirleri de dikkate 
alırsak, yani seçimi zikretmede etkili kişile- 
rm menfaatleri ve bu menfaat sahiplerinin 
çoğunluğunun erkek olması gözönünde tu­
tulmalıdır. İstediği kadar kadınlar yarı seç­
men niteliğinde olsun, oj^  daima bu tesirler 
altında kalmıştır.
Bu halin sorumlusuna gelince, başta bü­
tün ülkücülüğümüz ve iyi niyetlerimizle biz- 
1er, yani Atatürkçüler geliriz. Zira T. K. 
Birliğini feshederek kadın erkek beraberce 
devrimleri Halk Evleri örgütü içinde destek- 
leıneye gidişimiz, kadınlık aleyhine olmuştur· 
Tek parti yöneticileri de davayı gereği gibi 
yöıietmemekle sorumludurlaır. Belki Ata­
türk’ün ömürü daha uzun süreli olsa idi. 
Serbest Parti olayında olduğu gibi bu komi 
üzerinde de bir tedbir alınırdı. Şunu da u- 
nutmayahm ki, halka halâ gereği kadar ilk 
öğretimi ve Cumhuriyet küitürünü ulaştıra- 
mayan hükümetler yönetiminin de milli eği­
tim bakımından sorumluluğu büyüktür.
Günümüzün aktüel sorumlularının ba­
şında ise, çeşitli meslek sahibi binlerce .ay­
dın kadın gelir. Bu ııemelâzımcı kitle kadın 
devrimlerinin en sivri noktası olan siyasî 
hakları korumada ilgisiz bir gidiş tuttur­
muşlardır. Daha ayrıntıb noktalara inecek 
olursak seçbu'de güçlü partilerin, kadınları 
listeler gerisine atması ve az kadın aday 
göstermesi bugünkü duruma sebep olarak 
gösterilebilir.
Bütün bu açık muhasebe bizleri bir yo­
la götürmelidir. O da kadınlarınuz cHdi bir 
şekilde teşkiiâtlanmab kadınları siyasî ba­
yatta desteklemek için güç sahibi olmalıdır.
Denecek ki, karma listeye oy verme im- 
kâm olmayan bir seçim sistemi içerisinde bu 
güç nasıl kullanıbr?
Doğrudur, güç kullanılır. Ama, başta 
! sistemi değiştirme çabası olmak üzere, gücü 
kullanacak imkânlar vardır.
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«Her fakir hükümdar olurdu»
Sııyın iirknchij ı^mız İltjL't Halim O m z ’ıın, Şubat 1979 tarihli KADIN 
DLRGÎSÎ'iKİc ’’Yeni Bir Atılım mı" baî^hklı yazışım, clııcial^larmula 
acı bir bükülüşle iki defa okudum. Bu atılım sözcüğü, dilimin ucuna şu 
mısraı getirdi. "Bu kaçıncı söz veriştir, şöyfe nasıl inanayım?"
Evet. Yıllar, yıllar ve yıllardır, yazılanlar ve söylenenler bunlar. 
Neden parlamentoda kadın milletvekili azmış? Birleşmelilermiş. Parla­
mentonun yarısını ele geçirmemilernıiş; Falan filan. Bunlar, sadece sü 
tunlarda, bantlarda ve eğer kalırsa hafızalarda mahfuz fantazi sözler. 
NETİCE?.. Yerinde say.. Ama hayır yerinde saymayanlar da var. Parti 
lerin kadın kolları.. O caanım fedailer cephesi kadın kolları.
Geçenlerde radyonun edebiyatçılara (Tabii erkek edebiyatçılara) 
ayrılan saatlerinden birinde, spiker hanım. Kadın Edebiyatçı,  erkek ede­
biyatçı diye bir ayrım yapılmalının doğru olmadığını öğütlüyordu. Oy­
sa mikrofonlar, hep erkek ve belirli şahıslara tahsis edilmiştir. Bu da 
ayrı bir konu..  Ama yine de erkekleri suçlamaya hakkımız yok,,zira; 
Kadın Kolları, Kadın Dernekleri diye bu ayrımı aslıftda bizler yapmış  
ve beylere kozu vermişizdir. Köıiin istediği bir göz...
A canlarım, bacılarım! Nutuk atmak, kol kanat olmakla, beylerin elin 
den koltuk kapacağınızımı .sanıyorsunuz. Sorarım sizlere. Hangi seçim 
de kaç beyefendiden, kaç hanımefendiye,  "Buyurun listeye" diye sa­
mimi bir teklif gelmiştir şimdiye kadar? Veya hanımlarımız, beylere 
çalıştıkları kadar kendileri için ciddi bir atılım yapmışlar mıdır acaba? 
Koskoca Karadeniz sahillerinden bir tek kadın milletvekili verebildik mi 
yıllardır.
Benim elimde bir güç olsaydı ne yapardım bilir misiniz?
"Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez" diye, evvela senatoyu,  
tabii temelli senatörlüğü de beraber, lağvederdim. Onlara verilen muaz­
zam meblağı,  belediyelere tahsis ederdim. Kontenjan usulünü de kaldı­
rırdım. Sonra parti değiştiren milletvekillerini, milletvekilliğinden ih 
raç için bir kanun çıkarırdım. Ve de efendim, nisbi .seçim yaparak se­
çimlerde çok  sayıda kadın aday gösterilmesini sağlardım. Ve de gider. 
Atılım yapmasını hasretle bekleyeceğimiz Türk Kadınlar Konseyi ne 
"Gerisi sizin hanımefendiler" derdim. Ve boylece de Paıiamenloya 
ANALAR B AYRA ĞI’m çektik mi, dünyayı olma.sa bile Türki\e'yi  
cennete çevirirdik eVvellah. Cennet anaların ayağının altındaymış ya.. 
İşte böylece de, örnek bir idealist olan arkadaşımız İffet Halim'in eli 
yıldır uyuyup uyanıp gördüğü rüya da hakikat olurdu.
Bende galiba fazla hayale kapıldım bu yazıyı yazarken. Zira "Olma­
sa liiya ile hülya, yaşamazmış fakir fukura" derler.
İşte dostlar. Yıllardır, Atatürk zamanında onsekiz, Ecevit zamamn- 
dasekiz Kadın Millerv'ekili zar diye döğünüp durana kadar. vakti\lc 
kol baciik olmayı değil de GÖGDE olarak çalışmayı düşünse\ ilik şinn 
diye kadar "Dut yaprağı Atlas" olmuştu.
M İ
Fazıla ATABEK





Medenî kanununun, zamanın ihtiyaçlarına 
göre tadili kararlaştırılm ış. Gazetelerden öğ­
rendiğimize göre, beş yıl evinden ayrı kalan bir 
erkek, otcm atikm an karısından, ayrılmış ola­
cakmış. Bir de, kadınlar da muhtaç kocalarına 
nafaka vereceklermiş!
Biz de sandık ki., medenî kanunda, hatta, 
mal: kanunlarda falan, anayasayla çelişen kadı­
na karşı m addeler kaldırılacak... Batıda kadın­
lar, hala özgürlük ve eşitlik mücadelesi yapar­
ken, bizina. zam anın icapları nisbetinde A ta­
tü rk’ün verdiği haklarla yetinmemiz, onun va­
siyetine ayk ırı düşmüyor mu?
A tatürk, devrim lerin bitmediğini, gelecek 
nesillerin sü rdürüp  tamamlayacağını söyleme-^ 
miş, miydi? Ama, medenî kanunun kabulünden 
bu yana bula  bula bu iki madde bu lunm uş! De­
rnek devrim  bunlarla tamamlanacak! Nafaka 
ve boşanma!.
A ta tü rk ’ün izinde yürüyen reformcu sayın 
Buylar, profösörler, politikacılardan bunu mu 
bekle3^ ecektik? Onlar istedikleri kadar «Dev­
rim ler tm aam dır. Tabana inmiştir.» diye nutuk 
çeksinler, bu  iddia, realitenin karşısında buz gi­
bi erim ektedir. Gerçek odur ki, bu gün kadın 
hâlâ, insan hakları beyannamesinin, anayasa­
mızın ve A ta tü rk ’ün kadın hakları konusunda­
ki görüşünün kapsamına girmemiştir.
e
A nayasaya bir göz atalım:
M adde 1 —  Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına.. D ayanan... Bir hukuk devletidir, 
der. Ama, insan olan kadın, tam anlam ıyla eşit­
liğe erm em iştir. Hatta, kendisine verilen hakla­
rı kullanabilecek seviyeye ulaştıncı b ir eğitim  '  
reform u da yapılmam ıştır. Anayasayla çelişen 
kanun m addeleri, eşitlik prensibine meydan 
okurken, kim  aksini iddia edebilir? Bu m adde­
ler, kadın ı ikinci plana itmiştir. Oysa Madde
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8 e göre, kanunlar, anayasaya aykırı olamaz. 
Ama, bir çocuğun adı konurken ana-baba uyu­
şamazlarsa, babanın istediği ad konur. Sanki,
9 ay karnında taçıyarı odur. Gece uykularını 
feda eden odur. Hayatını tehlikeye koyan odur. 
Sanki, çocuğun dam arlarında anasının kanı do­
laşmıyor. Gerekçe nedir? Hiç!. Sadece bu ka­
nunları, erkeklerin yapmış olmaları.. Batı’da 
birbiriyle çelişkin ideolojiye sahip devletlerde 
kadının, koca soyadını taşıma zorunluluğu kah 
dınlmıştır. Doğrusu da budur. Kendi soyadıyla 
ün salmış olan bir kadın, yeni soyadıyla tanına­
maz hale gelir. O şöhreti yapıncaya kadar har­
cadığı emek boşa gider. Böylece ikinci plana 
atılış, kadında eksiklik duygusu yaratıyor. Se­
bep. Hiç! kadın, bilgin, koca cahil bile olsa, o- 
nun soyadını taşıyacak. Kadını böylece alçal­
tan, erkek yetkililerdir. Ama, anayasa imtiyaz 
tanımazmış, kimin umuru.. Bu dem ektir ki, Al­
yans, kadın için tutsaklık halkasıdır. Evlenen 
bir kadın, kişiliğinden vazgeçmiş olmuyor mu? 
Keza, Batı'da, rejimleri birbirleriyle* çelişen
; devletlerde aile başkanlığı da kalkmıştır. Aile, 
bir hayat ortaklığıdır. Ticarî ortaklıklarda bile, 
ortaklardan biri başkan değildir.^Dışarı karşı, 
ortaklar m üşterek sorumludur. Eski çağlarda 
: kadını aşağılaştıran bu gibi kurallar yoktu. E r­
kek bu hakları sonradan gazbetmiştir. Oysa, a- 
nayasanın maddesi, herkes kişiliğine bağlı, do­
kunulmaz, devredilmez, vaz geçilmez hak ve 
hürriyetlere sahiptir, devlet, kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkelerine bağdaşmayacak suret­
te, sınırlanan siyasi, İktisadî, ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır. İnsanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır­
lar. der. Kadın, bu maddede geçen «kişi», «Her­
kes», «insan» deyimlerinin dışında mıdır? Ke­
za 11. maddede. Kanun, temel hak ve hürriyet­
lerin üzerine dokunamaz. Bu anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerin  hiç birisi, insan hak 
ve hürriyetlerini. O rtadan kaldırmak maksadı 
ile kullanılamaz, der. Ama kadın, bu çelişkin 
maddelerle hak ve hürriyetlerini kocasına dev­
retmiştir. O seviyeye gelmediği için mi? Demek
Kapıcı Haydar, çamaşırcı gülsüm'den daha sévi 
yeli !
Madde 12 — Hersek, dil, ırk, C t  N S İ  - 
Y E T , siyasî düşünce, felsefî inanç, din, ırk 
ve mezhep ayrım ı gözetmeksizin kanun önün­
de eşittir, der. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye ve 
ya sınıfa imtiyaz tanınmaz, der, ama kanv.n 
maddelerine göre erkek imtiyazlıdır. Oysa hu  
maddede cinsiyet de vardır. Ama, ö kadar /ki, 
mesela kadın avukat da olsa, karısını ma/ıke- 
mede savunamaz. Erkek, yükçü dé olsa ' bu 
hakka sahiptir. Hâni imtiyaz yoktu? Bu, ürke­
ğin hakim iyeti değil midir? daha doğrusu^ ka­
dını sömürüsü.. Bir de madde 14 e bakalım: 
^Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığım  ge­
liştirme, haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. 
Hişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açık­
ça gösterdiği hallerde, usulüne göre verılrniş 
hakim kararı olmadıkça sınırlanamaz. Kimsen 
ye eziyet ve işkence- yapılamaz. İnsan haysiye­
tiyle bağdaşmayan ceza kullanılamaz, der ama, 
kadın, seyyahat ve dilediği yerde oturm ak yetr 
kişine bile sahip değildir. Oysa madde 18 e gö­
re, hekes sayyahat hürriyetine sahiptir. Bu 
hürriyet ancak... Herkes dilediği yerde yerleş­
me hürriyetine sahiptir... T ürk ler, yurda gir­
me ve yurt dışına çıkma hüriyetine sahiptir. 
Acaba kadın, orta çağ kilisesinde ve mason lo­
calarında «kadın da insan mı, onun da canı var 
mı» tartışm aları yapılan b ir yaratık  olarak mı 
düşünülmekte hlâlâ.. Z ihniyet değişimi kolay 
değil, mücadele gerek..
Madde 40 — Herkes dilediği anlarda çalış­
ma ve sözleşme hürriyetine sah ip tir Madde 
42 — Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Der 
ama, erkek isterse, kadını tavuk  gibi eve kapa­
yabilir. Çalışması için hakim  kararı şarttır. 
Böyle bir madde, artık K enya kanunlarında bi­
le yoktur.
le yoktur. Eve kapatılan b ir  kadın, gelişme im­
kânını da kaybeder. Soruyoruz:









W i f i g o z i L
HALİDE EDİP ADIVAR ANITI KARŞISINDA
Karaköy’den troleybüse ibiniyorum. Caddeyi tıklım tık­
lım dolduran kamyonlar sayesinde ancak bir saatte geçebi­
liyorum. Gülhane parkından Sultanahmet^e dönünce durakta 
kendimi aşağıya atıyorum ve kestirmeden Cağaloglu’na gide­
ceğim.
Karşımda Halide Edip Adıvar... Sanki bana o da dur di­
yor. Ve bir bak diyor. Bakıyorum, kirden ])astan· gözlükle­
rinin altında sanki yüzü gözü solmuş gibi, çevresi çöp i- 
çinde, kendisini koruyacak bir şey yok dolayında. İçim
sızlıyor ¿ima, bağrımdan bir ses bana bırak şu asırlık ka­
dınlık davasını diyor. Ve kendi kendime gene cevap veriyo­
rum. Nereye bırakacaksın, insanlığı ve milletleri yetişti­
ren kadınlar, analar değil mi?
Şu birbirimize şaldırmamız eğer güçlü bir eğitim olsa 
böyle mi olurdu? Beyinleri yıkananların anaları daha güçlü 
olsa böylesine mi düşman eline düşerlerdi? Ve o zaman ki­
şisel milli savunma ortaya mı çıkardı?
Eğilip Halide Edip’in çevresindeki süprüntüleri topla­
mak istiyorum. Ama, saçlı sakallı hipiler oralarda, belki 
de rahat bııakmayacakiar. Ve bir ses var kulaklarımda ’’İf­
fet Hanım, ;ben yaşlandım, artık davayı sizler yürütecek­
siniz” diyor.
Bu sese, yıllarca saygı gösterdim. Böylesine bir ortam­
da bırakılır mı Oruz, diyorum.
ORUZ
Article 2 0 : January 1974
«Boşlukla
(... Bizim de hayatmuzı «onlar» kurdu.. O- 
nun için biz de o yollarm yolcusuyuz.. Genç­
liğimiz gerilere doğru kayarak gidiyor.. Gele­
cekte güvenecek hangi dalımız var? Biz, kök­
süz sivrilmiş ağaçlar gibiyiz. Ellerimizi uzattık 
ça dayamp kuvvet ve cesaret alacağımız dalla- 
nmız nerede? Onun için, ellerimizi uzatmaj^ 
bile güvencimiz yok.. Onlann, boşluklara te- 
masmdan korkuyoruz..
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Avuçlarımıza değecek dallarm kırılıverme- 
sinden ürküyoruz.. Halbuki gençliğimiz gerile­
re doğru çekilip giderken, geleceğimizden bir 
umut, bir güven, bir teselli pınitısı beklemek 
hakkımız değil miydi bizim?
Bizim de hayatımızı «onlar» kurdu.. Onun 
için, umutsuz ve ışıksız bir boşluğun içinde 
kınla ve tükene bu yıllara ulaştık...)
Mes’ude Honsârî
Article 21: January 9, 1967
D İN L E  B A B A L
«Bana melek kızım diye hitap etme, n’oiur!»
Sab aha! EM İR
S an a  n e  jnrm inci yüzyılın  
başd ön d ü rü cü  tek n iğ in d en , ne  
asi g en ç ler in  şu u rsu zca  a r tış ın ­
dan , n e  d e v le t  hu ku ku ndan , ne  
de parti k a v g a la r ın d a n  söz  
açacağ ım . Bu gece  ed a n d a  y a l­
n ız  k a ld ığ ın  zam an , k itaplar, 
gazeteler, ve d ü n y a  sorunları 
bir yana , b en i d ü şü n m eli, beni 
d u y m a lıs ın  b a b a !...  B ü tü n  te k ­
n ik  ile r le y iş le r e  rağm en , in ­
sa n la r ın  d e ğ işm e y en , birçok  
y ö n leriy le  h â lâ  ilk e lliğ in i kay­
b e tm ey en  d u y g u sa l yap ıtlar ın a  
d ö n d ü n n ek  İstiyorum  senin  
b a k ışla r ın ı... iB r  b ireyi, özbe öz 
k ızın ı g erek tiğ i gibi a n lam ad an  
k en d in ce  m e m le k e t ve dünya  
so ru n la r ın a  b ir  çözü m  yolu  b u ­
lab ilir  m isin ?  Ş aşıyorsu n  belki 
bu sözler im e. Ş im d iye  kadar  
sa n a  d u ygu lar ım d an  h iç  söz aç  
m am ıştım . E vde bir dolap , m a ­
sa  veya  g iy d iğ in  terlik ler  k a ­
dar gerek li b ir  n esn ey d im  se ­
n in  için , o kadar! D erin liğ im  
yoktu . K im i k ez  n ed en s iz  ö f ­
kelere k a p ılıp  k a d ın la r  h a k k ın ­
da ileri geri -k o n u ştu ğ u n  za­
m an , sa lo n u n  bir k ö şes in d e  bü­
zü lü p  k a la n  va r lığ ım ı küçük  
bir k ad ın  o larak  k ab u l ed em ez­
din . B ilm em , h a n g i isy a n  d u y ­
gusuyla  vey a  tu h a f bir s ız ıy la  
bu gece, b u nu  sa n a  kabul e t­
tirm ek  gereğ in i duyuyorum . 
D in le  bab a!..
Ş im d iye  k ad ar b an a  hep  m e. 
lek  k ızım  derd in , ses im i ç ık ar­
m azdım . A m a b a n a  m elek  d e ­
d ik çe  g erçek  m elek ler in  n e  ka­
dar hu zu rsuz o la ca k la r ın ı h e ­
sab a  k a tm a zd ın . G erçek ten  her  
k ese  övü n d ü ğ ü n  gibi sen in  kork  
tu ğ u n  a n la m d a  - e lin e  erkek  
eli d eğ m em iş - bir k ızım . Eğer 
ta n r ın ın  h u zu ru n d a  m add i var- 
lığ m ıla  y a rg ıla n a ca k sa m , h iç  
şü ph esiz , d erh a l b era a t ederim . 
A m a d u y g u sa l v a r lığ ım la  su ç ­
suz sa y ılm a m  baba!
N'olur, bu  sözü  sö y led im  diye  
h em en  gerek siz  bir coşk u n lu ğa  
kap ılm a! B abam  o ld u ğu n u  
u n u t, bir d o st g ib i d in le  beni!
S ık ı b ir  e ğ it im  gördüm , ka- 
rekterim  sa ğ la m d ı. Ş im d iy e  k a ­
dar gereksiz  h e v e sler e  k ap ıl­
m adım  diyeblU riıh . İradem e, 
şuurum a fa z la s iy le  sa h ip tim . 
B ütün b u n la r ın  y a n ın d a  belki 
sen in  k arşın d a  b en i su çlu  k ı­
lacak  olan, belki h a k l ı  ç ık a r a ­
cak tan r ısa l bir ö z ü m  vardı. 
Ben, h erşeyden  önce b ir  k ad ın  
dun baba! N asıl ki s iz ,  b irçok  
tutu m ların ız  ve k a p r is le r in iz  
k arşısın da  «Biz e r k e ğ iz , bizi 
ta m ı böyle yarattı»  d iy e  k e n ­
dinizi tem ize çıkartı v e r iy o r s a ­
n ız  benim  de b a ş lıc a  sözüm , 
v a ilığ ım ın  b ilm ed iğ in  d u y g u ­
sa l tu tu m ların ı k a d ın lığ ım la  
izan  etm em dir.
S an a  yem in ederim , ş im d iy e  
dek belli bir am açla  h i ç  b ir  er ­
kek ellerim i tu tm ad ı. S e n i n  d e ­
y im in le  aç dudaklara u z a tm a ­
dım  ten im i... A m a z a m a n  z a ­
m an  bir tak ım  h is le r e  ap ılıp , 
h islenm edim  d iyem em . B u , b e ­
nim  icad ettiğ im  bir ş e y  d eğ ild i. 
Bağlı bu lunduğum  c in s in  t e ­
m elin i kap layan  özel d u y g u la r a  
kapılm aktı yap tığ ım  ş e y . . .  Y ap­
tığ ım  şey, dedim . O y sa , görü­
nürde h iç  bir şey y a p m a d ım .  
Ama, görünm eyen, o d u y g u s a l  
evrende günahkâr o ld u m  b e l­
ki! G ünahkâr o lm a k ta n , sen i 
in citm ek ten  k ork u yoru m  a s lın ­
da!
Bu »sözlerimden so n r a , b a n a  
«melek» dediğine k ız a c a k s ın ..  
Oysa, ben b e b e k liğ im d e  bile  
m elek  olm aya hak k a z a n m a ­
m ıştım  ki! B ilirsin , d o ğ u m u m  
annem in  ölüm üne s e b e p  o lm u ş.
Her zam an sen in  b e ğ e n e c e ­
ğin bir kız o lm aya ç a b a la d ım .  
M utluluk denen  ş e y i  d a im a  
evim izin  duvarları a r a s ın d a  a- 
radım . Am a san a  s ö y le m e k  is-  
ted ik lreim in  bunlarla  i l g i s i  yok  
ki!
C um artesi gün leri, m e k te p  
dönüşlerim de a d ım la r ım la  bir­
lik te  dü şü nceler im de e v e  doğru  
yönelird i. H atırlar m ıs m  «Y ir­
m inci Y üzyıl m ak in e  d ev r id ir . 
D olayısıyle, m ak in e ler  d ış ın d a  
in san ların  da tüm  bir g e li ş m e ­
ye k ştılrn a la n  söz k o n u s u  d e ­
ğild ir derdin. San a  m a k in e  dev  
rin in  in san ı olarak  d e ğ i l ,  k a ­
d ın lığ ın  o en ilkel, d u y g u s a l  yö ­
n ü yle  seslen iyoru m  b a b a !  «Bir 
kadın  eğer c in sin in  b ü t ü n  e ğ i­
lim lerin i ta şıyorsa  h iç  b ir  z a ­
m an m elek  değild ir! B ir  erke­
ğin  m elek  o la m a y a ca ğ ı g ib i...»
G eçen yaza kadar h i ç  b ir  şe ­
y in  farkında d e ğ ild im  belk i! 
G ün geçtikçe g e lişen  v ü c u d u -
m u n  b aşlıb aşın a  bir c in s y a ­
ra tm ak  üzere o lduğunu kavra­
yam ıyord um  diyebilirim . S a ­
n ıyordu m  ki, bütün bu nalım un , 
se n in  İznin o lm adan  sok ağa  
çık am ayışım d an  ileri ge liyor­
du! San ıyord um  ki, iç im d e g it ­
tik çe  açılan  boşlu ğun  n ed en i 
an n em in  yokluğuydu! S an ıyor­
dum  ki, belli bir idea lim  o lm a ­
d ığ ı iç in  arek etsiz  v e  d o n u k ­
tum . F akat geçen  y a z ...
H atırlar m ısın  baba, h a s ta  
y a ttığ ın  o koca yaz bojm nca  
sen i k cn tro la  genç d iy eb ilece ­
ğim ya şta  esm er bir doktor ge­
lird i. Ben, çapkın  erkek b a k ış­
la r ıy la  bir tak ım  dü şlere k ap ı­
la n  z a y ıf bir kız değ ild im . F a ­
k a t bu doktor ta tlı sert bak ış­
larıy la , ciddi m ü şfik  ta v ır la ­
r ıy la  beni etk iled i, iç im d e bir 
devrim  yarattı. Bir gen ç  k ız ın , 
ilk  aşkı, h is tom urcu k ları üze-; 
r in d en  k a lın  örtüyü çek en , o n -!  
lara  gelişm eleri iç in  gerekli | 
olan  h a y a tı veren  gü n eşd ir ,j  
şudur baba! O nun iç in  ilk  a ş k - | 
ların  sıcak lığ ın a , y a r a tıc ı gü-! 
cüne sığ ın m ak  isteriz  h e p ...  |
B ana, ısrarla güzel k ız ım  de. 
d iğ in  ve beni gü ze lliğ im d en  
em in  k ıld ığ ın  ayd ın lık  b ir  g ü n ­
dü. D oktor da g e lm işti. Seni 
m uayene ederken yard ım  e tm e­
mi istem işti. O anda n a s ıl  oldu  
bilm iyorum , b irdenb ire k e n d i­
m i ona yak ın  h issed iv erd im . 
S en in  çok sevd iğ in  o ta r ih  k i­
tap ların d a  ilk u y a n ış  o lan  
«R önesans» dan uzun  u zu n  b ah  
seder. B en de kalb im de y e p y e ­
ni du yguların  u y a n ış ın ı k u tla ­
dım , bunu sen  h iç  b ir za m a n  
b ilm ed in  baba!
N ’olur, yersiz  k u ru n tu la ra  
k ap ılm a baba. D ok torla  h iç  bir  
zam an  m aceram  o lm a d ı. S a d e ­
ce  son  g id işin d e gö z ler im e  d e­
r in  derin  bakarak, e lim i öptü , 
o k a d a r!... O ndan so n r a  Ьёп, 
öy lesin e  ta tlı, ö y les in e  İç li, ö y ­
lesin e  sa f  aşk ı k end i d ü n y a m ­
da dü şlerim de yaşad ım .
B ütün bu n ları sa n a  n iç in  a n ­
la ttım , kesin  o larak  b ilm iy o ­
rum . En yak ın ım  o lm a n  sebe­
b iyle sa n a  iç im d ek iler i a n la t ,  
m ak ih tiy a c ım  d u y m u ş o la b i­
lirim . Y alnız, bir şey  is t iy o ru m  
send en ; artık  b a n a  ç o cu k c a  
m uam elesi yapm a!
B en artık  bü yüdüm  b a b a ! .. .
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Mühendisleri, mimarlan, heldmleri, eczacıları, iirofcsorle- 
ri avukatlar i ve nice meslek erbabı ile iftihar ettiğiımz bir 
Türk k ad n ıl.ğ ı var ki. bunun her ferdi bir cumhuriyet kadı -
"*^ **^ Atatürk inkilâplannın çerçevesini teşkil eden Cumhuri­
yet, Türk kadınını, işte böyle dünya çapında bir şöhrete 
ulaştırmıştır.
Bu varlığın şüphesiz tarihî dayanağı vardır.
Anadoludaki kahraman kadın, şehirdeki şefkatli ve ze­
kâlı kadın, kısaca bir biiüin olarak Türk anası, katıksız kay­
nağıdır, o varlığın i... -
Bir de gazetelerin günfük sütunlarında rastladığımız
olayların kadını var. Kaçırılan kadın, döğülen kadın, çarşaflı 
¡ kadın, satılan kadın gibi..
Bunlar da cumhuriyet kadım mı ?
Hasa... Onlar cumhuriyetin yüz karasıdır.
31 inci yılda, hâlâ mı hâlâ; kapanan bir devrin tortmu 
olarak içimize çökmüş bulunuyor onlar..
Bu yüz karası manzarayı bir kalemde silmenin zamam 
(Oktan gelmiştir- Yoksa onlar bizim varlığımıza bir kara, 
damga halinde sineCelderdir. OKUZ
DİN VE SUS
îiH ber: ^ i x -
cihî-e ’/.arfüık к&іііпіг; en büyük 
^i:scUiktır. Kad'n, i \ 0 : ı  har­
bi herx'iaim hajiir Ccngâvırilcrî g i­
bi her zaman о і г о л і Ѵ: ister.
Bunun i^n de hergün dalu· gü- 
için yeni уепі rı.raçiar 
Cfteya çiki:tnyoriar.
Kildin, eUıirlıeki büiüniütüriü 
tarnarahıyan erkeg^inl kendii-ine 
bağlamak için onuЛ gibi“,
onu, çekecek gibi gUzel olmağa 
mecburdur.
Bir feylozof xlCadmin güzellik 
macrafi erkeklerin zevkleri içi/nı 
Ödediği vergid ir> der. Hani bu 
sözde büyük Ыг gerçek .oUJ’.îğu 
. şüphesizdir.
Aiticle 2 : February 13, 1960
Article 1: October 31, 1954
I Anadolu'il kadınların İstanbul кя 
dmları hakkında neler düşündüklerini 
hiç merak ettiniz ml? Muhakkak ki 
Anadolulu kadınlarıı.ıiz; îst'inbull’i 
hemcinslerini, en zarif t ir  süs :eşya- 
smuan da, zarif zannetmektedirler, .ts 
tanbullu kadın deyince; akla hizmet 
'çişiz yapamıyan, elini soğuk sudan sı 
cak suya talırmıyan bir lıamm gc- 
İH.  Halbuki i-şln içyüzü hiç de öyle 
değildir. İstanbullu hanımlar kendi iş 
Îerini kendileri yapmakta gayet ma 
kirdirler.
Gezmesini de, çalışmasını Ja cidden 
becerirler. Çocuk mesclosmdc iktisat- 
i\ ;!avr anıyorlarsa; bu da muhakkak 
kl, bugünkü )ıa.M\t snrtiacının icaba-
Article 3: December 4, 1954
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tındandır. Gezmeye çıkan, bir Istan 
bullu hanını, üstüne, başına, tuvaleti, 
ne o kadar ehemmiyet verir ki; hşte 
insanı esas atdfaian da budur. Eöyle 
şık bir bayanın hiç çttîişmıyacagı ak 
la gelir. Esr^sında bu şık İstanbullu ! 
bayanlarımız, Anadoludaki hoıncınsle 
ri gibi, kendi içlerinde birinci simi 
hizmetçidirler. İstanbul hammhırının 
da sadelikte hayallaıinı geçiıcnloıi 
oldukça yekûn teşkil eder.
Paranın kıymetli; hayatın ucuz ve 
kolaylıkla geçirildiği günleixie; l.stan 
bulda veya büyük şehirlerde yaşıyan 
bayanların çahşmalan icabetmez, sa­
dece aile rci.sinin ınuayven geliri kûfi 
gelirdi. Zamanımızda İse; hay;.t ;^aıt 
hırı değişmiş, sadelik, yerini Vusımm 
ch’urı modr süslenme merakına h t  
lakmıştır. Hal böyle olur.co. büyük 
şehirlerdeki bazı aileler müstcsı>a ol- 
ınnk şarliylo. aile fertlerinin hepsi, 
yani çalışma çağında olanlar, kendlle 
lino iş .saha.sî bulabilenler çalı.şmok 






o, gün doğmadan uyanmıştı.. Ben onu 
he.p çalışır görürdüm.
13cn onu .sıcak, bunaltıc ı vo öl 
d iirücü yaz i’ünlcrindc ekin tarla­
la rı o rtasında düven  döverken d a­
ha .sonra güz rü zg ârla rın a  göğüs 
g ererek  harm an  sav u ru rk en  gör 
düm . Bir örüm cek ağını no kadar 
sab ırlı örerse; b ir karınca  yuva­
sın ı nasıl insan ak lın ın  crm iyece- 
ği bil· tevekkü lle  dam la dam la 
do ld u ru rsa  o da herkesin  basıp 
geçtiği b irçok ların ın  ondan bir- 
şey vücuda geleceğini lıilmediği 
to p rak tan  o; lıer-seyi yaşgımasmı 
ve yaşötfnciSıfU tem ine uğraşıyor.. 
Ben onu hep uyan ık  hep çalışır 
gördüm . G ecenin saa tle rin i gü ­
nün  saaileriruî k a r ış tıra ra k  d u r­
m adan didinil;, d id in ir. O; gün 
doğm adan uyanm ışd ır. Gün ba­
ta r  bu sefer hayvan ına  yükledi­
ği buğday ve sah ıan  çuvalların ı 
am b arla rın a  taşır. D aha som a 
inek, öküz kend ine  n im et veren 
b ü tü n  hay v an la rı d o y u ru r, sular. 
A h ırla rına  y e rle ş tir ir . Kendisi 
için ayrılan  b ir d in lenm e saati 
v a r  m ıdır b ilm iyorum . Y alnız !:ı- 
şı sab ırsızlık la b ek le rle r. Yazdan 
zah irey i içeri a tassak  kışın  iş yok 
derle r. H albuki k ışın  da ocakta 
y an arak  ışık v e ren  b ir  çam k ü tü ­
ğünün  önünde kocalarına , çocuk­
la rın a  ve k en d ile rin e  giyecek bez 
le ri dokurlar. D aha sonra da d i­
k e rek  s ırtla rın a  g iy d irirle r. 
O nlarla  konuştum . Ve:
— Çok yoruluyorsunuz, bari 
mesut musunuz?
Dedim. Y üzüm e tu h a f tuhaf 
b ak tıla r . «Saadet» kelim esin i b il­
m iyorlard ı. İzah e ttim . O zaman:
— .Şükür. Y iyecek ekm ek, tü ­
tecek  baca ve y a tacak  döşek bu l­
d u k tan  sonra A llah tan  başka ne 
istem eli··.
. D ediler. O zav a llıla rın  saadet­
ten  ne kadar uzak  o lduğuna ve 
yaşad ık larından  b ile  h ab e rd a r ol­
m a d ık la rın a  acım ıştım .. Sonra ay 
ni cins m ahlûku  şeh ird e  de gör
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düm:
Saçlarından tırnaklarına kadar 
herzeyi iğreti olan bu kadın gene 
ayağına iğreti gelen yüksek man­
tarların üstünde sekmekte idi... 
Ona biran hatır sorarsanız size o 
kadar şikâyetlerde bulunur ki, 
vah vah demekten kendinizi ala- 
nuTi.smız. Üzüntüleri pek çoktuf. 
Evdeki hizmetçinin işe yaramadı­
ğından bütün gün sinirlendirdiğin 
den yahud da terzinin elbisesinde 
hata yaptığından bahseder. Dunjr. 
.Size gülerek iltifatlar ederek ay­
rılmak için mürsaaıe ister. Çünkü 
işleri pek çoktur. Şapkacısına 
randevusu vardır. Ve sonra da 
sâclni'im yaptırmağa gidecektir. 
Sür'atle uzaklaşan ve birbirine 
dolarán âd’mlarla gözden kaybo­
lurken ona acıyorum. Neye yaşa­
dığını ve kimin için bu saydığı 
zahmetleri ihtiyar ettiğini bilme­
yen bu n'idhlûka «zavalb* diyo­
rum. Gayesi nedir? İdeali var 
mıdır? Eseri bütün ömrünce ne 
olacaktır?. Moda, model, terzi ve 
şapkacı arasında mekik dokuyup 
kendisini birşeye benzetmeye ça­
lışacak, bunun için yorulup üzü­
lecek ve çok defa da sinirli gayri 
memrıgırv eve dönecekîir. Kazancı 
iyi, giyinen güzel bir kadın ol­
maktır. Fakat evine, muhitine, 
en doğrusu vatanına — ki ondan 
çok şeyler bekler — faydası ne 
olacaktır? Ona; ey gafil demek 
istiyorum. Biraz başını öteye çe­
vir. Seninle ayni vatanın ayni ha 
vasini teneffüs eden seninle bir 
vurdda yaşayıp ölen öbür kadına 
köylü kadınına bak. Şimdi ben o 
çok yorulup çok çalışan kadına 
acımıyorum, çünkü ошш yaşayı­
şının b ir neticesi vardır.,Rençber 
ligini, analığını ve kadınlığını, tü­
keterek ölmüştür. Keşki münev­
verlerimiz de onun sabrından c- 
nun iradesinden ve onun fazUe- 
tinden örnekler alsaydı.
Yandığımız .devrin çesini tanzim eden, aileler, i*k
selelerinden biri de aile bütçesi- olarak senelik ga^te abonesi, 
'dir. Her sınıf insan, bütçesini dü kıgbk odun kömür,' toptan alma 
jgiUüTiek :.ve ayda e^ ine geçen pa- cak yağ, kum erzak yetecek ka 
та nîsbetine göre ayarlamak zo dar bir parajı ilk kalemde bir 
rundadır. Bir evde bu vazifeyi kenara ayınnalıdır. Medenî bir 
üıerine alan km olursa olsun, evde senelik mecmua ve gazete 
evdeki diğer şâhısların ona yar- parası ne kadar yüklü olursa ol 
,öun etmeleri, anla>aşh olrnalan sun bundan çekiımıemeli, seve se 
icabeder. Sön senelerde bühassa ve sarf edilmelidir. İkinci olarak 
’dar gelirli birçok aileler çok müş ayhk bütçe gelir. Ayda e>e ■ ah- 
Yül duruma girmişlerdir. Ayda nan paradan evvelâ ev kirası, 
înuajyen maaş sahibi ve kalaba sonra süt, havagazı, elektrik da- f 
h k  çoc^lu ailelerin bu dunım- ihu sonra da gikilük gıda mkdde 
lanm hafifletmek, gunlennı u- İlerine kâfi gelebüecek bir para- 
^ tü sü z  gelm ek için program y, üstü yazılı zarflara · aNmmah, 
^humde hareket etmek ıcabe- kalan parayı da ikiye taksim e- 
^  O zaman hem aıienm her dip bir kısmını mühim zamanlar 
ferdınm istekleri olur, hem de ¿(a sarfedUmek üzere ihtiyat ak 
bu vazıfeja u^rine alan laı^n ç s^i olarak her ay az büe oka, 
yahut erkek bdhassa ay soiür - mulıakkak bankaya bir mikta^ 
n ^ a  sıkmüh vazıyetten kurta* i para yatırmaJııhr. Muhakkak ki 
rıtmış olur. Isene başına kadar toplanan bu
Ayhk gelirin bilançosunu ha- ’ para yeni, giren senede bütçeye
zırlamak zamanımızda kadına 
düşmüştür. Akli selim sahibi bir 
aile kadım hiçbir zaman kendi 
ihtiyaçlarmı en ön safta tutrna- 
mahdır. Evvelâ dışarıda çalış - 
mak mecburiyetinde olan aile er 
keğinin ihtiyacım gözönündo bu 
hmdurmsJı, ikinci olar.ak da mek 
tebe giden çocukların ihtiyaçları 
gözetllrnelidir. Bu küçük yavrula 
nn kitap ve defterleri vo giyim 
eşyası vaktinde alınmalı, dersle­
rinden geri kalmasına, okukı gi­
dip gelirken ufak bir ihmal yü­
zünden hastalanmıunasma dik-^  
kat cdUmeîidir.,Kadın kendi ihti 
yaçlanm ücUncü safa bırakırsa 
htr zaman, kazanır, Altsi olarak 
dmma gardrobuna bir T^rça da­
ha ilûvet etmek lâterso işte bu 
arziidan doğan israf birçok aile­
lerde geçimsizliklere, ha.stahkla- 
xa, sıkıntılara yol açar. Her yer 
de ve her zaman cemiyetimizde 
kadının önemi o kadar mühimdir 
ki., bilhassa anne sıfatım taşıyan 
kadmlanmran çok düşünceü, a- 
yarlv ve Çerügat sahibi olmaları 
ica>xider.
Herhangi bir evin başta gelen 
ihtiyaçlarmı Icaleme alacak olur 
sak, en mülıim olanlarından baş 
İnmak İcalK'der. Bunları da ikiye 
ayırmak lâzımdır. Senelik vc ay 
İlk ihtiyaçlar, sene başuuha büt-
•çok yardımı o'ur. Geri kalandan 
bir kvsnum gijim ve eve nit eş 
ya ihtiyaçlanna, bir kısmını da 
sinema' tiyatro ve eğlenceye ay 
niabilir. Bu sistemli usul .saye­
sinde hem medeni bir hayat ya 
şanmış hem para biriktirilmiş o- 
lur.
Bilhassa yeni Iıunılan yuvala­
ra bu usul benimsenir vo" tatbik 
edilirse bu elişkanlık a^ıvada a- 
dalot yaratmış olur. Çocuklar da 
hi küçük yaşta para sarfının ge­
lişi güze' değil de .sistemli suret 
te yapıldığını öğrenmiş olurlar. 
îtwan gençliğinde elindeki im- 
kânlan hudutsuz addeder. Sonra 
seneler ge^ çip do çocuklar büyü- 
, meğe ve o nisbette ihtiyaçları da 
çoğalmaya başlayınca bu hudut 
küçüle küçüie içine pek az şey 
almaya başlar. îçte o zaman vak 
tiyle aIışılnfU-5 mvıntazatn bütçe 
ve ayırdığınız ihtiyat naralar im 
dadınıza yetişir, en yakın dostu­
nuz olurlar.
Article 5; December 15, 1956
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Giyim ve yüzei i ik
Yollar birer dershane... in.san 
gelip geçerken bin türlU şey öğ­
reniyor. Bugün de yeni bir şey 
öğrendim, hem de tam olçüsiyle! 
Tünele girerken iki gencin gö­
rüşmesi arasında bir cümle:
«Giyinmek, süslenmek, kadın 
güzelliğinin yüzde yetmiş beşini 
meydana getirir!»
‘ Eyvah, dedim; Ya iyi giyine- 
miyenl^r, ya süslenemiyenler!.. 
Bakalım her kadının iyi giyine­
cek, süslenecek parası var mı? 
Böyleleri yandı, gitti! Demek bir 
kadın güzel de olsa; iyi, zengin, 
süslü giyinemezse, kimseler bu 
güzelliğin farkında olmaz... Te­
vekkeli değil, birçok erkekler 
hep şatafatın, pırıltının, yâni gö­
ze çarpar şekilde giyinip süsle­
nen kadınların hayranı olurlar; 
onların meclislerinden ayrılmak 
istemezler!... Hakları da vardır. 
İnsan daima en iyinin çekicili- 
hğine kapılır. Giyincmedikleri, 
süslenemedikleri için, güzel gö- 
rünemiyenler de talihlerine küs­
sünler, ne yapalım?...
Bereket versin hafızam yardı­
ma yetişti: Günlük elbiselerini
bile en yüksek terzilerde yaptı­
ran bir kadını hatırladım. Yıllar- 
danberi ona sık sık raslarım. El­
biseleri için ne çok para harcar, 
sonra da bu paralarla ne acayip 
şekillere girer... Göze çarpmak 
sevdasında olan bu kadının elbi­
selerine terziler artık ne bulur­
larsa onu iliştirirler. Püskül, 
kordon, büzme, dantel, düğme, 
sırma, saçak... Avuç avuç para 
harcamak pahasına yaptırılan bu 
çeşit çeşit elbiseler, zavallıyı gü­
lünç bir hale getirir de, o far- 
feında bile olmaz, güzelleşiyorum 
sanır. Halbuki, aslında oldukça 
güzeldir de... Sadelikten uzaklaş­
tıkça öyle çirkin bir hale gelir 
ki!..
Article 6: July 12, 1947
Sonra bir do orta derecede bir] 
parayla sâde elbiseler giyinen j 
tir dostumu hatırladım. Onun 
için herkes: «Aman, ne güzel gi­
yiniyor, giydiği şeyler kendisine 
ne kadar yaraşıyor!» der. Dostu­
mun böyle giydiği şeyleri kendi­
sine yaraştırmasma sebep, ancak 
kendi işlenmiş, ince zevkidir. 
Ucuz fakat zevkli kumaşla,* 
alır, birtakım göz alıcı süsler ye­
rine ona masrafsız fakat zarif j 
şekil vermesini bilir. Bir kelime i 
ile (Giyinmenin sırrı) nı anla­
mıştır ve böylece daha saygıya ; 
değer, vakur bir kadın olur.
İçimden gençlere:
— Hesabınız yanlış, dedim; bi­
lemediniz! Kadın güzelliğine 
yardım eden şey, giyinmek de­
ğil, bilerek giyinmektir. Zevkle 
giyinmektir. Ve bu, çok para ile 
değil, az para ile de sağlanabilir. 
Hem de bizim gibi ihtiyaçları 
çok bir memîekelte, giyinmek 
için harcanan para, zaten göze 
batan bir israftır. Şu hâlde az 
parayla iyi giyinebilmcyi öğre­
nirsek, hem sâdeliİc, iddiasızlık 
içinde daha güzel, daha vakur, 
zarif oluruz; hem de yurdumuzu, 
ailem.izi birçok zararlardan ko­
ruruz. N İ H A L
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G a z e t e l e r  
(y_ i ç i nde n
KADIN ve KUMAŞ
(30.IX.1947 tarihli Bon Postaldan)
Gazetedeki .Kadm kumaşları 
yakında ucuzlayacak» haberin­
den bir müjdeden ziyade bir 
paranın ii'adesinl seziyorum.
Kadın aile idi, kiUİm evdi, ka­
dın kocasının can yoldaşı, çocu­
ğunun her şeyiydi. Kadın gerçi 
biraz da saç tuvaletiydi, yüz gü­
zelliği idi, süslü. Fakat biraz 
kaydiyle...
Birinci Dünya Harbiyle İkinci 
dünya harbi araaında kadın bi­
raz süs olmakla İktifa etmedi. 
Tamarniyle süs olmak istedi; ta- 
rnamiyle süs olmak için de ku­
maş, çok kumaş, en pahalısm- 
;dan kumaş aldı. Yerlisinden al­
dı beğenmedi Amerikadan ge­
tirtti, kafi bulmadı, Avnıpadan 
getirtti yine olmadı. İpek, yün, 
keten, kürk kuma.Şİor içinde 
kayboldu. Maddeten kayboldu­
ğu kadar manen d c !
★
Bazı kadınlar var kİ, artık on­
ları kadın olarak göremiyoruz. 
Kumaştırlar. Ve kumaş olduk­
ları için evden uzaklaşmış, aile­
yi unutmuşlardır. Kocalarının 
ancak evlenme cüzdanlarında 
e?i, çocuklarının nüfus kâğıtla­
rında anneleridir,
AiticJe 7: October 6, J9 4 7
Kumaş olan bu kadınlar, ken­
dileri için bitmişler, diğer ka­
dınlar için de zehir olmuşlardır. 
Veremin mikrobunu güneş gör- 
rniyen sokağın tozlarından çok 
kumaş olan kadının elbisesinde; 
gördüm. Bu mikrobun, zor ge-l 
çinebilen iş kadınına, kocası azj 
kazançlı geline hastalık aşılaya­
cağından korkarım. Ne zaman 
verem dispanserlerinin önlerin­
den geçsem, kumaştan verem 
olmuş genç kadınları, genç kız­
lan görürüm de, yüreğim sızlar. 
★
tkinci Dünya Harbi, kumaş 
olan kadını kendine getireme­
di. Çünkü bu kadın kumaştan 
eksiltmiyor, boğazından kısıyor, 
kocasının rahatından çalıyor, 
çocuğunun ayakkabısından kesi­
yordu. Hattâ kumaş uğruna ko­
casının haysiyetini, * kendi na- 
rnusunu harcıyanlar bile oldu.
Kadın kumaşı ucuzlamış... 
Bundan ne çıkar. Arzu edilen 
e^y, kadının kumaş olmaktan 
kendini kurtarabilmesidir. Ka­
dın, kadın olmalı, ancak kumaş 
giyinmeli!
İsmet Hu!ûsi İM SET
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Article 8; December 22. 1 9 4 7
Erkeğin ahlâkı üzerinde kadının ekonomik rolü
de liseyi bitirdi. Baba ortahalli 
bir memur o¡du¿чı için, evde 
gittikçe büyüyen masrafı küçük 
parasıyle karşı lıyamıyordu. Üs­
telik kizlar çalışmak da istemi­
yorlardı.
Bunda biraz annelerinin de 
^ tesiri oldu. «Kızlarımı çalıştırıp 
^  sokakla.rda süründüremem. Bi­
rer zengin, iyi koca bulsunlar 
daha iyi!« diyordu.
Lâkin bu soluk, eski, modası 
geçmiş elbiselerle koca bulunur 
mu? Giyinip kuşanmak, çay içi­
len, dans ediien yerlerde sık sık
görünmek .oraya gelenlerle ta­
nışmak için vesileler bulmak lâ­
zım.
Genç kızların istikbali için bir 
defa böyle bir program çizilince 
hemen latbikına geçilmeli. Böy­
le yapıldı. İlk zamanlar, zaten
Birinci sayfadan devam—
zayıf olan ev masrafından kes­
meğe başladılar. Üç kıza ve on­
ları lazırngclcn yerlere götür­
mek için annelerine elbise, man­
to, iskarpin, çanta, şapka, eldi­
ven, koku ve daha neler, neler 
alınacak.'.. Ev; ana, baba ıstırap 
jçmde kıvranıyorlar. Şaka değil, 
çocukların istikbali bahis mev- 
zuu oluyor.
Alınan .şeyler de bir defa ile 
bitmez ki... İşte, modanın biri 
bitip biri çıkıyor. Aralarına gir­
dikleri insanlardan ayrı kakmak, 
onların yanında ezilip büzülmek 
olur mu? Herkesin şerefi var!..
Her akşam babanın önüne j'e- 
ni bir eşya listesi konuyor. Çün­
kü, mevsimlerin de durduğu 
yok. Yaz geliyor, kış geliyor, ba­
harlar oluyor. Sonra bunların 
sabnhı, akşamı, öğlesi, gecesi, 
sporu, fantezisi, tuvaleti var...
Her zamanın şapkası, paltosu, 
robu, pabucu, çantası hep başka 
başka...
Yalnız bez parçalariyle de 
olur mu ya? Hani bunların üs­
tüne takıp takıştıracak şeyler? 
Herkesin neleri var!.. Hem şöy­
le kalay parçası gibi kocaman 
plâklar da olmaz. Kızlar zevkli... 
Her şeyin iyisini, kötüsünü se­
çebiliyorlar. Bunların hepsi, 
hepsi para!..
Babanın beli biraz daha bü­
küldü. Dairedeki yemekleri bi­
raz daha cılızlaştı. Pantalonu bi­
raz daha inceldi, yıprandı. Ve 
Akşamları evinde karısı ve kız­
lan tarafından biraz daha sura­
tına bakılmaz oldu.
Nihayet hepsi giyindiler, ku­
şandılar, kendilerini gösterdiler. 
Ve bu paranın kaynağmı ihtiyar
babadan sormak akıllarına bile 
gelmedi.
Nihayet,.... dairesinin bir eski 
çalışkan, namuslu, feragat sahi­
bi, ihtiyar memuru bir gün ha­
pishane eşiklerinde görüldü. Ça­
lıştığı dairenin kasasmdan bil­
mem ne kadar para çalınmıştı. 
Adamcağız, geriye kalan ömrü­
nün ödeyemiyeceği kadar sene 
hapis cezasına mahkûm oldu.
Paralar harcanmıştı,
Aieiyi yakından tanıyanlar ve 
görenler söylediler; üç genç kız: 
*Adını hırsıza çıkardı, şerefimi­
zi mahvetti. Artık bizi kimse de 
almaz!» diye hıçkırıyorlarmış!..
Bir piyes mevzuu gibi görü­
nüyorsa da hâdise gerçektir. 
Tanrı başka babalan bu âfetten 
esirgesin, diye dua edelim!..
Ai’ticle 9: March 1, 1947
Gazeteler İçinden
Dün bir arkadaşımla Taksimden 
I iarbiyeye doğru yürüyorduk. Şıı- 
lavîan buradan konuşurken, ku­
lum , dedi:
— Sen Cumhuriyet gazetesinde 
liGündelik Fikirler» sütununda 
i'Acep ne yaparlar» başlığı altında 
çıkan yazıyı okumadın galiba?.
— İki gündür Cumhuriyeti gör- 
iTiedim, dedim.
— Seni muhakkak ilgilendirir 
bak; anlatayım, dedi.
Dinledim ve güldüm.
— Gülüyorsun, seni bu yazı si­
nirlendirmedi galiba? dedi.
— Hayır, dedim.. Tamamen ak­
sine olarak hoşuma gitti. Çünkü 
bu zümreden ben de şikâyetçiyim.
— Hangi zümre bu? dedi.
— Rop, manto, kürk, elmas, mü­
cevher, oto, koku.' kumar, pavyon, 
diye sayıkhyan bayanlar..
Döviz; Avrupa, Amerika. Yüz- 
bin vurduk, yedi bin lira hava pa­
rası verdik, on bin liraya yazlık 
tu ttuk  ilâh... şeklinde konuşan er­
keklerin kadınlan, kızkardeşleri 
; ve evlâtları.
I Hakikaten kendi kendime düşü 
; nürüm...
I Döviz dalavire.si, fatura hile’eri, 
'kaçakçılık şifreleri, karaborsa be- 
ılAsı, vurgunculuk im kânları orta- 
j dan kalksa, bunlarla yüz binleri 
' kazananların hali herhalde susan 
j kadınlardan daha iç açıcı değildir.
I Kadınlığın ekseriyetini teşkil 
eden aile kadını, köy kadını, iş ka­
dını ise; bugün o kadar günlük ge­
çim inin, evinin, kocasının, çocuğu­
nun ve işinin derdine gömülmüş- 
tüv ki, bu gülünç ilham ları okuya­
cak vakit uiie bulam ıyor; zaten c- 
kusa da alınmaz. Çünkü bu kadın 
kendi.si değildir·. Bamba.şka uzak^ 
bir âlemin bize akseden kadın h a - ; 
valinin karikatürize edilm iş gu- ■ 
lünç bir kopvasıdır. A rkadaşım ,; 
haklısın, dedi. Yolum uza konuşa- 
r ı^k devam ettik.__________ |
ö y l e l e r i n e ’ de 
K a d ı n  D e n i r s e
X
Fazıla ATABEK
Sayın Adviye Fenik, geçenlerde, Son Havadis’te; yukiinda- 
ki başlıkla ve her zamanki efendi kalemiyle, kadının sosya'i 
haklarına ve yaşantılarına değinen güzel bîr yazı yazmıştı, 
bazı milletlerde, kadııılariiı seçimlerdeki ağır basışlarına, mem­
leket ir.zmeüerindeki değerlerine işaret ettikten sonra, ^'kadııı 
hakkı, erkek hakkı diye bir şey yoktur. Sadece vatandaşlık) 
hakkı vardır, ama kadınların şimdi bir hakkı da, aşın solla. 
mücade!edir„ diyor ve kadınları hayat kadını, ev kadım, köy 
kadını d ye sınıflara ayırarak, bir kısım kadın da vardır ki : 
”On!ar ne ev kadını, ne köy kadınıdırlar... Onlar, birtakım; a- 
caipliği moda sayan, salon kadınlan yani süs bebekleridirler,, 
diyor. Ve ilâve ediyor : ’’Eğer öylelerine de kadın denirse!,.
Evet, bunlara günlük hayatımızda çok rastlarız. Onlar, ııq 
bir dâvanın, ne de toplumun kadınıdırlar... Bütün yaşantıla­
rı kendileri içindir. Ne iki satır yazı okurlar, ne bir memleket 
hizmetini benimserler... Ara sıra bir şeylere özenenleri de çı­
karsa, ya gösteriş için, ya  da sinsi bir menfaat hazırlığıdır.; 
Halbuki bu memleketin ciddi, işleyen kafalara Ve samimî ham­
lelere ne kadar ihtiyacı vardır... Samsun’da da bunlardan her, 
iki sınıftan kadına rastlamaktayız. Bunları memleket çoğun­
luğu yakından tanır. Gösterişçilere dudak büker geçer. Bir de 
hümanist bir gaye ile çalışanları vardır ki, bunlara karşı du­
yulan saygı da yine vatandaşın kendilerine en büyük arma-v 
gamdır.
Meselâ, bu şehrin yakından tanıdığı ve senelerin emektarı 
b’r Yardımsevenler Demeği Başkam vardır. Bihzat TAŞAN... 
Bu muhterem hanımefendi, yanılmıyorsam onbeş, onaltı senedir 
Derneğin başkanlığını deruhte etmiş, pürüzsüz, iddiasız me­
saisiyle saygı toplamış, kendi ismine olduğu k^dar, Derneğin a- 
dma da leke düşürmemiş; ağırbaşlı, çalışkan, nâzik bir toplum 
kadınıdır. Otuz senenin üstünde bir mazisi olan Samsun Yar­
dım Sevenlerinin değerli başkanını ve sayın üyelerini, şimdiye 
kadar yaptıkları ve Ramazan ayı münasebetiyle yapmakta oT- 
dukları geniş yardımlardan ötürü tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.
Aiticle 10: January, 1968
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Tarihin hemen her devrinde 
münakaşalara sebep olan Moda, 
Lüks ve İsraf ne yazık ki; kadın­
larımız tarafından gün geçtikçe 
biraz daha beimseniyor ve be­
nimsendikçe, benliğimizde ka­
panması güç yaralar açıyor, bü­
yüyor.
Lüks, moda ve israf... Bunlar 
öyle korkunç unsurlardır ki, 
hem cemiyetin bünyesini, hem 
de ruhumuzu kemirirler.
Bugün kadınlar arasında mo­
da dediğimiz, zamanla değişen 
iptilûyı lüks ve israf anlamında 
kabul etmemiş olanlar parmakla 
gösterilecek kadar azdır.
Bir monıleketto möda değişi İç­
liği olduğu zaman, birçok kadın­
lar bütçelerini düşünmeden, he­
men onu taklide yelteniyorlar. 
Halbuki, hakikî manasiylo moda 
taklid değil, insanın az masrafla 
temin edebileceği, kendisine ya­
kışan ve asrın icaplarına az, çok 
uygun gelecek olan giyim tarzı­
dır.
Giyim bir kadının süsü ve şah­
siyetidir. Zanı bir giyim güzel­
lik ve zarafet timsali olan kadı­
nın bütün güzelliğini ortaya ko­
yar.
Güzel giyinmek bir zevktir. 
Kadın bu zevki tatmin etmek ve 
güzel görünmek için giyinir. Bu 
gİ5dm, ancak sade ve israftan u- 
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Bir kadıma değeri onun çeşit 
çeşit giyinmesiyle ölçülmez. Î- 
deal kadın sade giyinmesini bi­
len, temiz kalpli, evine ve çocuk­
larına bağlı, israftan kaçınan ka­
dındır.
«Çalışan kadın lükse kaçıyor* 
diyorlar. Hakikatte bu yalnız ça­
lışanlar için mevzuubahs değil. 
No yazık ki pek çok kadın ayni 
vaziyette. Lüks giyinmek için 
birbirlcriyle âdeta yarış ediyor­
lar.
Bir kadın bütün bunları ya­
parken eşine ne büyük zararlar 
verdiğini ve yavrularının körpe 
ruhlarını bu tefessüh etmiş un­
surlarla nasıl zehirlediğini zerre 
kadar düşünmüyor.
Sokaklarda, kürkler içinde ve 
başlarında kıvrım kıvrım · yük­
selen şapkalariylo hanım efen- 
diler (!) gözünüze çarpar. Yan­
larındaki çocuklara baksanız, 
tıpkı ânneleri gîfei giyindiğini vc 
annelerinin bir küçük modeli ol­
duğunu görürsünüz. Bu, şözde 
hanımefendiler, yavrularım da 
yarına kendileri gibi hazırlıyor­
lar. Böyle bir vaziyet karşısında
nasıl olur da insanın içi sızla­
maz?
Kadının en ehemmiyetsiz ad­
dedilen bir hareketi cemiyete
]85
Article 1 ]: January 5, 1948
büyük zararlar verir. Cemiyet 
bir kadından lüks ve moda ipti- 
lası değil, iyi bir zevce ve müş­
fik bir anne olmasını ister.
Lüks ve israfın cemiyet üze­
rinde ne kadar müessir olduğu­
nu ve neticesini ikinci dünya sa­
vaşında hepimiz gördük.
Kadınlar, moda ve lüks uğu­
runda türlü çılgınlıklar yapar­
ken· bir an olsun içleri sızlamı­
yor mu? Bu ufak tefek kaprisle­
rinin sonunun aile ve cemiyet 
için yıkım olduğunu düşünemi­
yorlar mı?
i;>unu da esefle kaydedeyim 
ki lüks ve israf kadını yuvadan
uzaklaştırıyor. Şeref ve ha^ a 
kırıcı hareketleri bile bu 
da mübah sayanlar \’ar.
Böyle kadınlara soruyoI i^г
Moda ve lüks giyinmek 
sına yapmaktan çekimned 
çılgınlıklarınız nc zamana 
devam edecek?..
No zaman bunların bir .'•uç 
duğunu anlıynrak, eşiniz m 
çocuklarınızın nazarında 





Girdiğim mağazada, bilmem 
tezgâhtarların azlığı bilmem 
müşterilerin çokluğu dolayısile 
biraz beklemem icabetti. Ben de 
vitrinin gerisinden seyretmeğe
gelenlerin gördükleri şeyler 
hakkındaki intibalarını yüzle­
rinden okumak üzere dışarı bak­
mağa başladım.
Biraz sonra vitrinin Önündv 
bir renk ve şekil hercümerci gö­
ründü. Şapkası, mantosu, için­
den görünen robu, çantası ve is­
karpinlerine varıncıya kadar 
her şeyi ayrı bir âlem olan şık 
bir bayan! Şüphesiz pek paha­
lıya mal olmuş rönarları, mev­
simi olmadığı halde omuzlarını 
kaplamış, taktığı mücevherleri­
nin görünmesi için açık bırakı­
lan boynunu bir tüy yığınma 
boğmuştu. Üzerinde ismini bil­
diğim bütün renkler vardı ve 
bunların ufak nümunebrini yü­
zünde bulmak kabildL
Ruhum bu renk ve şekil â- 
hcnksizligi ile şaşkın ve yorgun 
iken, içimde âdeta bir sükûn 
hissetmeğe başladım. Bunun se­
bebini bulmak hiç zor olmadı. 
Gözlerim o sırada vitrine yakla­
şan bir genç kadına ilişti. Sade 
giyinişi, kusursuz zarafetiyle 
öyle göz okşayıcı ve öbürüncicn 
o kadar başka idi ki bu iki tipi 
ve yaşadıkları hayat tarzlarını 
mukayese etmek arzusuna ka­
pıldım.
Birinde, bol paranın verdiği 
mana.vız gururla basit zevklerin 
tezahürü olan a.şırı lüksü düşün­
düm. Bu tarz insanlar, yaradılış­
larının bu çok kötü tarafını ne 
oluf.sa olsun tatmin etmek iste­
yen zayıf karakterli kimselerdir.
Article 12: January 5, 1948
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Hattâ bunların ic;inde öyleleri ' 
vardır ki mütevazzi aile bütçele­
rinin kabul edemiyeceği ağır te- 
ahhütlere girişir ^*e aile reisinin 
altüst olmuş bütrçe karşısında 
düşünce ile kıns.^n alnına, ço­
cuklarının gıdasızlıktan sararan 
benizlerine bakm nğı aklına bile 
getirmez. Yaptığı lüksün herkes 
tarafından nasıl karşılandığım 
düşünmediği gibi yetişen kızla­
rına nasıl fena l>ir örnek oldu­
ğunu da asla hissetmez. Cemi­
yet içinde, böyle insanlar maa­
lesef pek büyük h>ir yüzdeyi teş­
kil etmekte ve a^Tica mücadele 
rdümesi g e r e k e f ^  içtimai bir dert 
halini almaktadıж^
Diğerinde, b elk i ayni miktar 
parayı itina ile s eçiîmiş şeyler 
üzerinde zevkle i şlenmiş bir gü­
zellik yaratabildi ğini memnuni­
yetle gördüm. 3 u  tarz giyiniş 
ise ne fazla parayı ne de para­
sızlık içinde sılcıntıya ihtiyaç 
gösteren bir şekildir.
İşte kısaca, bu zarafetten uzak 
lüksü vo zovksizLİiği tedavi et­
mek cür’etini, sadelik içinde za­
rif olmasını b ilen  kadınlarımız­
dan vo bu manasız lükse aile sa­
adetlerini feda odcnlerin, bun­






Bir iijıbAİt gazi-t f^lİT) lo İki a . 
m*'i-ikftiı kiuluitri lıikAji-aÎnl oku : 
'lurn, (İ€! egrc-tJ'.lorj olud A« i
mrriKftİt k/«Itıtlur. lOf.l y.lmdu |
AF,ii;rt«!l DiŞiŞİCIİ Buknnllgin.’l
bftşyunıp harb m t m m  .lAf’Of'y'» 
fltr./,lA kim Uf v t î  snglık Jşİcılıulc, 
ç;>I..a!Oök imcaikloıiu. hlüir . 
mişior, Jsîf-kkri kal,m «ĞÜvimiş^
Jâ5-,>itya>iı KH.mi-5t.-r, 6:ıp 
gUn ftnr·' <lt_7 fcr'luii’Tt';.,· f'C'i.ıı a .
me»(M3j!i r>gm!T!futo.:-i{» ¡inzrtf - 
^A'kiUİa,5tar:m./.,j s*yi.-.'likl. VI 
<;ok 'tikkî?*.' def'er, Am e  
• knHırıl'ır hfm CÎn.t)lotiı.<ı
: 9u o&m>' huiunuyûri$r. y h ^^ i .
ff-aV-, kalinaK' îıjto vtıonotofi i
: Han '.<ıinurni!k Kef.vk, B i r  k'idm 
-'i!Ofı/.lorı h:■'У■,ı·■■ı < ^h■< tiiğ^ a n d f ı n  i 
tibşv;ı-n ıhtiyavtitmarHi t>3ş)ar,
T iiik i/rde tu  302İer<len, daha
AiiK-nkiilı öi:i.rio;.n!..· 
iin divib-mşuvluiı otıiok aluc/ik 
bir<:-:ik kadm var· Bajnyom/o. Biy; 
hfcfıuz .baaka mörnl.5İfelter,n y m  
dinnna koşarak i'Jutumda degd . 
üz. Ka/iınlanrmzaan Japonya 
niii kültür vc tidghk iHİferlı.de 
çalişmaViti bakleijrmtz, A ü i r n u  
T i i t k i y e i m  kfUtU-f ve saghk iş 
iriifuie ralvşmalun, ri№ıul.-kfi,üı 
kaiitLmmajiiriitH. kü<;iik 
bîr rol oyfiamaia!ı p^k aiâ bt-k 
leArbUif,
B n - A ı n  Türkiyaiö, bilhajs-ia bü 
yuK şehirlerde ınvnoion hayat 
-vih birçok kadın var. Bu k>( 
<3;n!arm bütün ULdai berbet ve 
■»erzv 8raSrn<id s«çer. B ir  erayö 
I i-y-idıkçe de(.liko-ju yapar yahut 
' oyun oynarlar, Memleketimizin 
s c i s y - a l  meselelerinde kadın eliy 
1« oiis,nfac:tk yaralardan haber 
sîzdir fatr ( ğ ı i -  Bu işlerle uğra 
şan d&nifcki/. rin adını bile blirnez 
lir. Daha dognıru bellıl süslü 
ve renkli amma çok kü.jük .;,.ık 
dar bir dünyada yaşar bu kadın 
lar. Sık f-ilc ea nsıkıntısmd.an ,5i 
cvjier bmrî; :
kânlai:na rag r^nen mânai:iz bu 
Îurlar,
Article 13: December 7, 1957
Oym b\t dar çrmhertk.-n biı ntı 
i*!/i i!t>a!ar, can k!.lt)fit.;,i'iH'aı' l<o 
!syra kiıttüiabüjinr. Ç e m b e r i n  
dljinda OfıI;4f, ragr^ âf>, Oftter -  
dan yafdtm v» ü k i tıcklejırn ],(n 
»e«’cc ınrçe!,·, V,;.· çilnka Bu İ t t e
Selelerden birir,, alsalar d.ar
■ dunyalaıı bir ambı ‘ d eğ i^ n liı-
¿.m işb-ytmiir, ropiütm ı.‘
^  yaramaz bir iniii.tj olır)âktj(fi 
kurtulup topliin'a f(vy(hı,tı (-jjı,. 
Varlık haline Krlebii;ı':,,.ı· ir;,;;,n 
•bira yatdım tlmenln. ooemılelte-» 
tin .sooıyal dâvalar,nda bir r c l
üyiıamanırı zevkini hiçbir şeye 
degişuıezlc!'. artık.
Amfrikah kivdinın bu zekj 
metrdeket sınırları dı.şı.atla da 
duymasına karşıhk 'nipk kadın, 
lanmn fnetnlçket içi rneseklere 
bdö ilg-i düymayışm·^ nak-adar 
üzül.aek fiZidır. Kadın dfrTıekleri 
ilin muayyen kadrolara bag-lı ka 
iiŞi da bu iigüjizJiktrn değil mi 
zaten. Bu durumda ii.ır.şe-yden 
öhıje bu ilgiyi ijülün kadınla! da 
uyuiıli rmak, yg, ygılaniaşt ı rmak 
gerçkiyor. Kadın derneklerinin 
Qc asii bu işle utın.ş-.ma,5i, Tü'k 
«.adınlannda vatandaşlık şuuru 
nu -uyandıtmaaı lâzıru, Bıı şuur 
liy&.'îdıktan sonra hm· k-,du> pa 
ytna düşeni yafjacak, m"mleK.r ' 
tin sosyal rnanzaıaamda çok ha 
yırlı d e l ik l ik le r  olacaktır.
Mhşor.ef IÎEKÎ.’vIOOLU
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Bir genç kızın en güzel ideali olan koca evine 
bütün arznları, İstekleri tatmin 
mIş, hayalsiz, arznsuz, daba doğrnsu 
âdet yerini bnlsun gibi gldlçi ne hazin...
Küçük yaşlarda kız çocukları­
na Taslanıyor; mükellef giyinmiş 
annelerinin yanında bunlar da 
şimdiden birer küçük hanımefen­
didirler. Sırtlarında kürkleri, el­
lerinde kürk manşonları, başla- 
i'mda kürklü veya kürkten şap­
kalarla lüksün ve zenginliğin bi- 
fer canlı teşhir vasıtasıdırlar. Yü 
lüyüş ve edalaemda bunu bilen 
bir gurur sezil il'.
Bu çocuklara bakarken insa­
nın içi sızlıyor; onu büyüınüş, ne 
istediğini bilmez aşırı bir şıma­
rıklıkla her şeye omuz silker, du­
dak büker; her şeyi küçük görür 
bir yüz ifadesile görür gibi olu- 
yoi'Sünuz: ve kendi kendinize so­
luyorsunuz:
Bu küçük hanımefendi, genç 
kız olunca hangi giyim onu tat­
min edebilir? Bunlarm devamı 
olan genç kızlar var; ana ve ba­
balarının açtıkları büyük kredi, 
salğadıkları imkânlar sayesinde, 
modaya en lüks şekilde ayak uy­
durur, gayet pahalı giyinirler, 
cins, cins kürkleri vardır; model, 
elbiseler, model şapkalar gîyerler; 
büyük paralarla o y 'un  oynarlar; j 
içkinin her cinsini büyük bir alış- j 
kanlıkla içerler. f
Onu seyrederken düşünürsü-1 
nüz: bu genç kız, yarının anası I 
olacak bu kadın acaba kendisine ! 
nasıl bir eş seçer?.. Kocası ona j 
alıştığı lüksü, hayatı veremezse : 
bu genç kadının alıştıklarını ya- ; 
pamamaktan, bulamamaktan do- j 
gan inkisarı, her an bu yuvayı ·
yıkacak kudrette değil midir?..
Bu büyük sarsıntıdan yuvanın, 
temellerini korumak için ne k a ­
dar kuvvetli bir irade ve m an tık  
lâzımdır?.. Bu genç kızı ye tiş ti­
ren m uhitte irade ve m antık ge­
lişme imkânlarını o kadar güç 
bulur ki...
Suç genç kızın mı? H ayır.. 
Hayır.. Bu büyük günahı sosyal 
bünye için verem, firengi m ikro­
bu gibi veraset halinde in tika l 
eden kumar, lüks, içki afetlerim  
evlâtlarına aşılayan ana ve baba^ 
1ar taşıyor.
Bir genç kızın en güzel ideali 
olan koca evine bütün a rzu lan , 
istekleri tatmi nedilmiş, hayalsiz, 
arzusuz; daha doğrusu âdet y e ri­
ni bulsun gibi gidişi ne hazin..
Her gün yıkılmakta olan yuva­
lardan bir çoklarının tem elini b u  
âfetler kemiriyor..·
Evlâtlarımızı, kendi zevkleri­
miz, kaprislerimiz uğruna zeh ir­
lemeğe hakkımız yoktur. O nlar, 
cemiyetin malı; temelidir; bu, te^ 
mel-ne kadar sağlam olursa, y a ­
rına o kadar güvenle bakabiliriz.
E . G .
Art ide 14: March 15, 1947
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G e n ç l i  к
К А Р О М  " i М Ш А  " П У К !
Kadın daima kendinde güzel­
lik ve zarafet yaratmalı ve dai­
ma onların sembolü olmalıdır. 
Fakat maalesef letafet ve zara­
fetin tabi olduğu moda yanlış
tefsirlerle birçoklarının elinde 
gülünç şekiller almaktadır.
Moda, zamanımızın zevkine 
uygun giyim tarzıdır. Asrımızın 
en büyük mevzularından birini 
teşkil eden bu kelime bugün ha­
kikî manasından çıkmış, lükse 
yaklaşarak korkunç neticeler 
doğurmuştur. Bu feci âkibet ön­
lenmediği takdirde daha kor­
kunç hâdiselerle karşılaşmak 
mümkündür.
Moda kavramı bugün birçok 
gizli ve acı hakikatler taşımak­
tadır. İsraf ve lüksün her şeye 
galebe çaldığına, hattâ bazıları­
nın bu uğurda namus ve şeref­
lerini feda ettiklerine, ve birçok 
ailelerin yıkılımına sık sık şahit 
oluy^omz- Halbuki insanın zarif 
ve güzel görünmesi mutlaka pa- 
ray’a tâbi değildir: yeter ki zevk 
olsun. Binlerce liraya mal olan 
kürk yerine sade kum.aştan bir 
manto daha ucuz olduğu gibi 
herhalde insanı daha bayağı 
göstermez. Bugün iğrenç hale 
gelen naylon modasından bir­
çoklan kendini kurtaramamış, 
bu y^üzden masraf kapıları açıl­
mıştır. Mutlaka zamanın zevk­
siz de olsa moda akıntısına ka­
pılmak, zamanın modasıdır di­
ye acaip şekillere girmek şart 
mıdır? Bence moda, insanı en 
zarif, en asil gösterecek giyim  
tarzıdır. Kadın modayı kendi- 
kendine yaratmalı güzellik ve 
zarafet timsali olmalıdır. 
Nihayet uzun e t e k  modası dâ­
vayı kazanmış bulunuyor. Baka­
lım bu, memleketimizde nasıl 
akisler uyandıracak? Uzun etek 
belki birçok hususlarda, güzel­
dir. Fakat bu modaya uyarak 
eskilerini atmakta zamanımızın 
her bütçesi için yıkım olabilir. 
Belki insanın güzel ve zarif gi­
yinmesinde paranın rolü vardır. 
Unutmamalıdır ki herşeyden ön­
ce mevzuubahis olan hayattır.
Öyle kadınlar görüyoruz ki 
kendilerini karnavala çeviriyor­
lar. Bu gülünç olduğu kadar is­
rafa yol açıyor. Makyaj muhak­
kak ki insana zarafet verir, fa­
kat ifrata kaçmamak şartile.
Pantalon altında sivri topuk­
lu ayakkabı giymiş olan öyle, 
Çinlivari makyajlı kadınlar var 
ki... Onların kıyafetlerini spor 
veya fantazi kelimeleri kâfi gel­
mediği için isimlendirmekten â- 
ciz kalıyoruz. Acaba daha ne gü­
lünç kılıklar göreceğiz?
Lüks uğrunda ömürlerini dük­
kân ve terzilerde geçiren, boğaz­
larından kestikleri paraları bu 
uğurda sarf eden zavallılar... Bu 
hayat onlara ne dereceye kadar 
menfaat temin edebilir? Onlar 
biraz da evlerile, ailelerde meş­
gul olsalar, cemiyete biraz daha 
faydalı olmaya çalışsalar daha 
iyi olacak. Çünkü istikbalin ce- 
meli kadının elindedir. İsraf yü­
zünden koca bir nesil mahvola­
bilir.
Ayhan Güvener
Article 15: January 1 2 , 1948
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Ş i fa  B e k le yen  C e m iy e t D e r t le r i
Manken Kibarlarm a  w:
MÎLLETE SİK KADINDAN ZİYÂDE, OLGUN VE RUHEN YÜKSEK 
i KADIN LÂZIMDIR...
^  sol îkta veya
b ir ziyarette gördüğümüz kim­
seleri. önce dış görünüşü ile 
Ölçeriz. E ğer kıyafetleri yerin­
de, ise o, b ir çoklarınca şık ve 
k ibar b ir insandır. Gerçi giyi­
min tesiri çoksa da, kibar b ir 
insan’ vasfını kazanmak için 
kâp; değildir. H attâ  iyi ve ki­
bar bir insan olmak gibi bir 
elemede: ön, plândaki vas^.flar 
araşinda bile müt^dâa edile- 
mez.v
Bilhassa ekseri bayanlarımız 
herhangi’bir tesadüfle kendile­
rine takdim edilen hemcinsle­
rine gösterecekleri alâkayı der 
hal m uhatabının givimile avnr» 
1ar.
Bu hakikati bilen ve sadece 
bütçesinin imkâns'.zlığ: yüzün­
den ayni elbiseyi temiz, fakat 
senelerce giyen fedakâr aile 
kadmlaı'ımız, yr^pacağı bir cok 
ziyaretleri listeden çıkarmak 
zorunda kalır.
/ Kanaatimce, bir kad:n için 
zafife f tim iz ve zevkli giyim _ 
dir^"Yâptığı bir tayyörü bir cok 
seneler giyen, fakat her sefe­
rinde b^evsim ve tertemiz 
■uygun bir' blûz veya eşarp, el. 
diven ve çanta kullanarak hos 
görünen bir: kadın, hakikaten 
zarif ive şık bir kadındır. Ye­
te r  ki: giydiği elbisenin hatları 
kehdihe uygun . ve göze güzel 
g ö r ü n s ü n '
’ BilKaissa yetişen  kızlar:mız _ 
da um um iyetle bir. moda has- 
'^h ğ n ım  nisam haki , ■
iatenv üzüyot^^  ^ onlar., y a - .
rm· birer anne olacak ve evlât 
yetiştirecekler. B ir kadın, el- 
bişeşiyle - olduğu kadar,/ hattâ  
ruhuyla . ye 
Imfâsiyle' kibar ve olgun olma­
lıdır. * : V.
1: Ancak bu fik ir genç kızlan. 
Thİz'^tarafıhdah benimsendiği 
gün, İstikbalin yuvalarına em- 
ııiyetle : bakabiliriz.. Bu sahada 
alınan neticelerin yüksekliği 
ile ' mütenasip olarak, bu miL 
let; refaha^ kavüşur.' Kızlarımızı
Y azan : H Â L E  G Ü N
birCr süslü manken olmaktan 
kurtarmalıyız. Bu, üzenirde ti­
tizlikle dunılması elzem olan 
bir dâvadır.
Tnsan öyle hâdiselerle k a r . 
şılaşıyor ki, âdeta bedbin olu­
yor. Dışarda hakikaten son mo 
da giyinmiş ve bir çok kimse­
lerin gıpta ile nazarlarını üze­
rine çeİaniş öyle bayanlarım ız 
vardır kİ, yakın tanıdığınız ol­
duğu halae, bir çok defalar 
size bile tepeden bakm ak ce­
saretini gösterm iştir.
Cesaretini diyorum; çünkü 
siz onun mazisin: ve nasıl bir 
ailede ve ne gibi şartla r altın ­
da büyüdüğünü tamamen bili­
yorsunuz. Halbuki onu şimdi 
tam yanlar, sadece bulunduğu 
vaziy;eti bilenlerdir.
Anî olarak bu hanımın evi­
ne yemek zamanı bir baskın 
yapıvermeniz, “Ah, sen yabancı 
değilsin; bugün aceleye geldi 
de masa hazırlayamadım,, di­
yerek . vaziyeti ku rtarm ak  is - 
ter. O zaman görürsünüz ki, 
dört ayak üstünde güçlükle du 
rabilen bir masa ve üstüne sa­
dece bir gazete konmuş ve ye­
mek, tencere ile ortaya geti ·· 
rilmiş..
Mübalâğa etmiyorum; m aa­
lesef hakikat.. Bu tiplerin bir 
de evh olanları vardır. Koca­
sının gömlek ' m anşetleri iplik
• iplik olmuş.. - Elbiseleri belki 
Lâftalardan beri ü tü  g ö rm e­
m i ş ; , daha bunun gibi teşhiri 
insana, hicap veren, binbir tü r­
lü haller.:  ^Bu,: neden böyledir 
ve biz neden böyle olabiliyo­
ruz ? .
Bütün bu haller, genç Ikizla* 
rımızm yetiştirilmesine önem 
vermememiz ve bu mevzuda 
titiz davranmamamızdan ileri 
geli^^or. Diğer bir çok y a z ıla ­
rım da da inceliyerek . ortaya 
koyduğum gibi alınan bu neti-
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çeler, ana ve babaiann çocuk­
la rın a  iyi birer örnek olmama- 
lanndand ır. Çocuğa -?n yakın 
ana  ve babasıdır.
Çocuk terbiyesinde ufacık 
b ir (adam  sende) nin ileriki 
yuvaların  saadetinde açacağı 
rahneyi birazcık olsun düşüne­
bilen ebeeynin, bu hlraydiyi 
göstei'oceklerine asla ihtimal 
verilemez. Çocuk, k : z  olsun, 
erkek  olsun, milletin, malıdır. 
“Ü stün  insanlık, üstün miliet- 
ItTİ vücuda getirir,, sözü ne 
kadar doğrudur.
B ir insan kıyafetini değiştir­
m ekle kafasını ve ruhunu  da 
kolayca değiştiremez. O, ma-, 
zide aldığı terbiye ile yetiştiği 
m uhitin  mezcolmuş b ir tim sa­
lidir. Alelâde bir kızı alarak, 
zarif b ir şekilde giyd irsen iz. ve 
tuva le t yaptırsanız, -tam manâ- 
.siyle sık bir manken haline 
getirseniz, bir takım k ibar söz­
ler ve pozlar öğretseniz (dik­
ka t buyurulursa “m anken,, 
vasfını kullanıyorum ) bizim bu




(Baştarııfı 2 ncl sayfada)
şık тап кеш тЬ : biraz da zeki 
ise, gittiği yerlerde şık ve ki. 
bai’ b ir hanımefendi diye mi 
karşılanmak?
Asla; çi.inkü kibarlık onun 
ruhuna işlememiştir. Bu şekil­
de gijûnen bir manken kadın, 
tabiîdir ki gittiği yerlerde gör­
düğü kadınlan ancak kıyafeti- 
le ölçer. Çünkü bu zavallı, ruh 
asaletini ve ruh kibarlığım 
tefrik edecek durumda değil. 
dir. Ona sadece diş âlem lâ - 
zımdır. Halbuki cemiyetin yük. 
selmesinde en büyük hissesi 
olan, ruhen ve kafaca yüksel­
m ektir.
Şıklık her kadının arzu et. 
tiği bil' şeydir. Fakat cemiyet­
teki yeri, diğer unsurlarla bir­
leştiği zaman, ancak beğenilen 
bir vas-ıf olur. (!lenç kızlarımı­
za aşılanmalıdır. İleride kura, 
cakları yuvaların ve vücude 
getirecekleri cemiyetin halâsı 
için bu elzemdir. Unutmayalım 
ki, millete şık kadmdan ziya­
de, olgun ve ruhen yüksek ka­
dın lâzımdır.
Varlıklı ailelerimizin kızlan 
da ek.seriya iki bir kadın ola­
cak şekilde hazırlanmıyor. Bel­
ki o varlıklı ailenin annesi de 
elini işe .sürmeden yeti.ştirmiş- 
tir. (Ahçı. dadı, hizmetçi yar. 
dımile). Fakat bence, bu da 
bir nnicsnmiır. Nesil İd, zaferi 
kazanmak için bol malzeme ve 
luîker kâfi değilse ve erkânı 
harbiyesi kuvve'li tarafın gale- 
be.si muhakkak ise, kuvvetli 
ellerle idare eelümeyen bir ко. 
nakta da a.sıl hâkim hizmetçi, 
dadı ve ahçıdır.
Article 16 (Cont.d)
Bilhassa ne kadar zengin o- 
lursak olalım, çocuklaıamızın 
terbiyesini yabancı ellere bırak 
mamalıyız. Onun için de bi - 
zim kuvvetli yetişmemiz gere­
kir, Bu böylecC) bir zincir ha­
linde nesilden nesile intikal e- 
der. İyi yetiştirilmiş bir kız, 
annesinden öğrendiklerine ken­
di de bir şeyler katabilir.
Fakat, bilmeyen ve evliliğe 
hazırlanmamış bir kız, ne ka­
dar becerikli olsa, ancak a n . 
nesinin seviyiisini bulabilir. Bu 
şekilde de cem.'yette ilerleme 
kaydedilemez. Aile hayatları 
gelişmeyen milletler, sağlam 
temele dayanan bir modenİ3 'et 
kuramazlar.
Onun İçin; genç kızlarımızı 
hakikî meziyetlerle süsleyelim. 
İmkânlannnz nisbetinde giji- 
nelim. Ailemizdeki her fert, 
yaşayışımız, ev €.jyamız, tek 
söz ile içimiz, dışımız ayni a- 
З’-arda olsun. Bilhas.sa biraz gi- 
3 'imimizden fedakârlık yapa . 
rak, eve okumayı .sokalım.
Çok .sıkıntılı bir hayatta bü­
yümüş Ve sonra bir şans c.scri 
olarak, iyi bir izdivaç yapmış 
vej3 herhaıtgi bir şekilde re ­
faha kavıı.şmuş kimselerin ilk 
yapaeaİdari iş. kıyafette oldu­
ğu kadar, hat'â  daha iisUin o. 
larak, kafa ve ruhen de o .чс- 
viyeye yetişmek için çalışmak 
olmalıdır. Kısa deyimle, vazi. 
yetini hazmetmeğe çalışmalı · 
dır. Ancak o zaman in.saııl;k, 




I" В И И  ]ег) gönülleri Icarartmakta
dır. Saf ve temi/ Anadolu 
halkının dalına hu kara 
ruhlulurtlnn ayn olduğunu 
.tarihi mi.salicr bize gösleı-1lltlllUr;illl!lilllllllilllllllllltlllllllll!llllltlllltllllllllllllllMIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllll* .llllllim!maııııııııniiiıılimıınııııııııııınniMiuiîMiııııııııııııiîK?· G enel ev lere  g iden  çaf-?af
h. e rk e k le r in ;  h ırsız lık , do ­
la n d ırıc ılık  y ap a n  çarşa.flıYurdun her köşesinden iden  haberler, kara çarşa- 
im idtmda çc.şitli haba.sctin 
i.şlendiğini belirtmektedir.
Article 17: June 22, 1957
adamların vc nihayet de 
güne İcanp bizi Icötüyc ve 
mürteci rtıhluya çıkaran 
çarşaflı 'kadınların kara i'/·
Ка-ча,baların üç bc.ş yeba 
zını bu 'millete rmılodcnlcri 
daima, tarihî olaylar yalan- 
İnmiştir.
Article 18: March 8 , 1947
GÖZÎYLE
1939 harbinin Istanbulda yarattığı bir tip de karaborsacı , kadın-1 
lardır. Ellerinde nc taşıdığı belli olmayan, kime ve nereye hitap et-: 
liği anlaşılmayan batta kıyafetlerinin hang^ zümreyi temsil etliği bilin-i 
meyen bu kadınlar cezbeye tutulmuş gibi söyleniyorlar. «Kupon 
aıyorum, kupon alıyorum.»
I Bahçekapıda Yerli Mallar Pazarlarından Mısır Çarşısı önlerinei 
kadar bir kara bulut gibi sokakları kaplayan bu zümrenin Millî Ko-| 
ruımıa kanunundan, orada kupon ahm saimımm yasak ediinıiş olupj 
olmadığından fahiş fiyatla mal satmanın yasak oluşımdan sanki hiçj
• haberelri yoktur. Bu suretle şehir içinde gözün gördüğü ve elin tuta-j 
¡bildiği bir nizamsızlık sembolüdürler. Ne yazık ki, bunları uzaktan gö-l 
Venler kendilerini köylü kadmlarınııaz benzetebilir veya İstanbul 1 
şehrinde göründükleri için de İstanbulludur diyebilir. Halbuki köylü« 
kadını vefakar Türk anasıdır. O, gayretin ifadesidir. Bu köylü kisvesi­
ne bürünen karaborsacı kadınlar ise bir takmı türeme kimselerdir. 
îsUnbulu ne şehirli ,ne âe köylü olan bu kadınların kapkara görü­
nüşünden nnıllaka kurtatrm ak lâzımdır. Kadın tetmizlik, düz­
günlük .yumuşak kalbliJik timsalidir. Bu türeme kadm topluluğu ise 
ıninazsızhk, kurnazlık ifade ediyor; medenî bir şehrin görünüşünü bo-; 
zuyor. Şehircilikte kadını temizleyici, düzeltici unsur olarak ele aldı- 
ğunıza göre, kadmlığımızm ifadesini bozan bu bir a\nıç kimse ile uğraş­
mak vazife halini almıştır. Kadınlık namına onları Istanbuldan* yok 











larına rastlamaya hemen hemen 
imkân yoktur.
Yayla kadını konuklarmı bir 
İcardeş sevgisiyle karşılar, Türk 
köylüsünün en ileri bir mezi­
yeti olan konuk severlik duygu- 
siyle sa}^gı ve ilgi gösterir gelen 
büyükse elini öper, akransa eli­
ni sıkar, küçükse elini isteğe 
göre öptürecek kadar da alçak ' 
gönüllüdür.
Kör taassubun her türlü kö­
tü tesirlerinden uzakta kaldığı 
için çarşafı da, üstlüğü de hattâ 
başörtüsü de yoktur. Buna kar­
şı pek çok sağlam ve güvenilir 
bir ahlâkı ve kendisi gibi güzel 
pırlanta gibi bir vicdanı vardır.
Yayla kadını hiç bir işten ve 
yorgunluktan çekinmez, günün 
işini de yarına bırakmaz. Erkeği 
ile beraber her işe koşar ne kış­
tan yılar ne de yozdan bunalır. 
Karlı ve tipili hava ona neş’e 
verir, eşiyle beraber yabani hay­
van avına gider. Taşları toprak­
ları kavuran sıcak güneş altub  
da tatlı yürük şarkıları söylîyie· 
rek tarlasını çapalar, davarları·/' 
nı güder.
Hiçbir suretle bozulmamış, . 
iğilmemiş ve düşmemiş olan bu 
yiğit ruhlu dimdik ve mert ha-· 
kışlı yayla kadını için söylene­
cek şu veya bu suretle kötü tek 
bir söz bile düşünülemez.
Yayla kadını geçmişte olduğu 
gibi bugün de ve gelecekle de 
bu yüksek ve şerefli varlığını 
her zaman denemeye haza* bu­
lundurmaktadır.
Hürriyet ve bağımsızlığmuz 
için bir savaş gerekirse yayla 
kadınını aramızda ve ön .şaftta 
göreceğimiz muhakkaktır.
Türle kadınlığı bu temiz ve 
kahraman kardeşleri ile ne ka7 
dar övünse azdır. Onlarla gö­
rüşmek ve tanışmak fırsat ve 











KADIN C Ö Z İ Y L E
ç  İV  ş  :?v ]F
İç Anadoludan yeni Îstanbula dönen bîr dost yana yakıla 
bana anlattı; birçok bayanlar, hem de orta yaşta bulunan kadın­
larımız yeniden çarşaf giymeğe başlamışlar. Tabiî bu, yatak çar­
şafı değil; hani şu bir zamanın «Tesettür» mevzuu olan çarşaf 
ve peçe...
yirmi yıl önce Dîyarbakırda bulunduğum günleri hatırla­
dım. O zaman çarşaf bir mücadele unsuru idi. Kurmuş olduğu­
muz bir kadın teşekkülü eli ile mütemadiyen ‘bununla uğraşı­
yorduk. Çarşaf yasağı diye bir şey de yoktu. Bizim gibi bu ko­
nu iıe uğraşanlar, doğrusu can ve gönülden çarşafın da bir «mü­
eyyidesi» olmasını istemişlerdi.
Büyük Ata, bu müeyyidenin konması için herhangi bir di­
rektif vermedi; Türk kadınına karşı olan derin saygısını inkılâ­
bın o haşin adımları arasında bununla dahi gösterdi.
Türk kadınlığının Atasının yolunda ve davasında bütün 
kalbiyle ve şuuru île yürüdüğüne şüphe yok. Eğer içiryıhde bir 
ti^ m  geri ruhlular türemeğe başladı ise onlara yirmiş beş yıl­
lık mücadeleyi hatırlamalarını tavsiye ederim. Çarşaf yasağı 
konmadı amma, bu dava bize emanet edildi. Emanete hıyanet 
etmiyelim.







Pamuk Prenses ile Umacı
Bu b ir masal değil; İzmir . Bandırma hatt. üzerinde ta r  
ş ia rd an  aJd.ğım intibad.r. Bu y.l Ege bölgesi pamuktan ba. 
bar. açmış tarlalara bezenmiş. Zira iki yıldır bu yerlerin fa 
vorısi Pam uk Prenses.. «
Bilhassa geçen yılın fiatlarını gören köylü, gayreti pa 
muga vermiş. Bol istihsalin fiatlan da düşüreceği bekien]
^ y o r .  Dış talebi ve içerinin ihtiyacı tatmin olunacağına göre 
Eg-ehler neş’eli.. ^ ’
Tabiî yurda da ferahlık getirici bir olay. Yani hem dö 
vız, hem de pamuklu ürün bolluğu. M üstahsilin gözü de ac.l
mış durumda. Geçen yıl olduğu gibi, ucuz fiatla m utavassıt. 
-3.ra mal kaptıracak değil..
Gel gelelim yolda aldığım intibaa.. Keski görmenüş ol
l a L  K·' ayrılırken içimde beliren neş’eye bu m an.
гага bir kâra sinek gibi kondu ,
Pamuk tarlalarında gördüğüm kara çarşaflı ve kara fe 
raceh kadınlar içimi kararttı. Bu kıyafet köylü m’.neye nere 
den arız o lm .ş?  O nine ki, ayağına çakşırını geçirir, basım 
güneşten korumak için sarar ve tarlaya kendini verir'
Acmp bir taassup fikri şehirden köye inmiş durumda..
B.z ki kadın inkılabımızla köyden şehre doğru ilham almış 
milletiz.
p il' !«WHİ t„ la y a  , ,
intiba, bir „ k i  hortlak hikâvr.in·,
ait bulunsun.










Hangi kazaya ve hartgi f^ehre uğrasak bizi gören aydınlar 
etrafımızı alarak bir derdi deşiyorlar. O da kadınlarımızı çar­
şaf çemberi içinde sıkan taassuptur.
Hiçbir zaman köylü ninelerimize uğramayan bu softa zih­
niyeti, maalesef şehirler halkının üzerinden kara pençesini kal- 
; dıramamışhr. -.:
' ‘ Bu softalar demokrasi hamlemizi bile kendilerine alet e t­
mek isteyerek alabildiğine hürriyet manasına gelmek üzere 
alabildiğine softalığı ele aldılar.
Halbuki demokrasi bir disiplin rejimidir ve başkalarının 
hürriyetine dokunduğu noktada sınırlanan hürriyet onun şiarı­
dır.
Kadın vatandaşı baskı altına sokan softalara anlatmak lâ­
zım gelir ki, çarşaf bir müslüman kisvesi değildir. Softaların 
icadıdır. Tesettür mefhumunda peçe yoktur.
; Bu husustaki ayeti tek ra r edelim,
zevceleri şirinle bir erkek şerii bir me- 
s^e hakkında g ö rüşı^ğe  geldiği zaman onunla edibane konu­
şunuz. Belki o erkeğin halli za3aftır.*’ "
konuşan bu iki insan arasında peçe nerede? 
Edep peçenin değil ruhun içindedir. Onız
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Türk Kadını kendi hakları­
na suikast mı faazırli3^or?i
O zavallı gafil zümreye bunları hatırlatmak ve 
tuttukları yanlış yoldan hemen dönmelerine ça­
lışmak, aydın kitlenin vazifeleri arasındadır.
Yazan: Hikmet Omay ,,
Ankara caddelerinde ресеЧ — 
çarşaflı hanım lar görm eğe b a ş .- 
ladık. Bu çarşaflı hanım lar; ta ş ­
radan  henüz gelmiş ve daha çar­
şafı arkasından hiç çıkarm am ış ’ 
olanlar değili. A ta tü rk  inkilabın- 
dan sonra, y ıllardanberi çarşafı 
atm ış ve zam anın icaplarına gö­
re giyinmeyi âdet ediiiuiiş olan 
T ü rk  hanım ları!.. B unlardan b ir­
kaçını kendi gözlerim le gördüm  
ve konuştum.. İçim de duyduğum  
derin bir ezinti ile konuştum  on« 
larla... Bu görüşm eden aldığım  
netice ise; m em nuniyetle tekrar 
taşımaya başladıkları çarşafları­
nın kendilerine pek hoş gcidiği 
ve IstanbuTda ise çarsaHı hanım 
1a r adedinin günden güne a r t t ı­
ğım öğrenmek oldu. A yrıca »nev
Article 23: Jııly 21, 1952
O zavallı gafil· zümreye bunla­
rı hatırlatm ak ve tu ttuk ları yan­
lış y.o'idaiv hem en dönmelerine ça 
lışrnak, maalesef;· aydın kitlenin 
vazifeleri arasına .g.brmiş bulunu- ^
yOi:.",. ■ ’ / ■ I
’‘Bu vatan: torunlarım ız ve ço j 
cuklaıım iz için  cenn et yapılm aya  
layıktır” d iy en  A tam ızın  havalin  
deki cenneti, T ürk kadını elb et­
te ki peçe arkasından görem ez.. 
V e: “K adınlarım ız, eğer m illetin  
h?ikiki anası olmak istiyorlarsa  
erkeklerim izden ziyade m ünev  
ver ve faziletkâr olm aya çalışm a­
lıdırlar” d iyen A tatürk'ün  ruhu - 
nu, ancak bu yolda yap acağım ız  
hizm etlerle huzura kavuşturabi- 
H ikm et Omay
suk bir kaynaktan aldığım, haber 
ise bu söylentilerin gerçek öldü­
ğünü bana acı acı duyurdu.
Neden bu halden bu kadar a- 
cı duyuyorum?.. Elbette ki ou - 
günkü münevver Türk kadını 
taassup zihniyetinin esaretini tek 
rar kabul edecek durumda değil­
dir. Lâkin şu hal, herşeyden ev­
vel — ufak bil zümre}'e inhisar 
etmiş olsa bile — A tatürk 'ün 
Türk kadınına bahşettiği hak - 
lara karşı bir nanköılük gibi gc- 
liycT bara..
Daha taassup zihniyetjr.in esa 
retinden kendini kurtaramıyen 
birçok ailelerin yaşadığı memle - 
ketimizde böyle bir hâlin cazibe­
sine kendini kaptıracak ana ve 
babalar olabileceğine göre, on - 
larnı yetiştirecekleri evlâdlara, 
•bahusus kız evlâdlara, bu türlü 
zilıhîyetin kolaylıkla veya hazan 
zecrî tedbirlerle de aşılanıp ka­
bul ettirileceği de h.atıra ge.lmek 
tedir;
^ T ü rk 'k a d ın l ığ  nâınına.esef e- 
dilecek^ bü halin önüne biran ev­
vel geçmek için tedbirler aljn - 
malıdıı:.
Kadınlar Birliğini A Muhterem 
üyeleri, eminim ki 6u gibi hdl - 
1er üzerinde de har.sasiyetle d u  - 
rurlar veya durmaktadırlar. Ben 
de; A tatü rk ’ün ezelî ve cied î
hayranları arasında bulunan Bir 
Türk kadını ^ıfatiyle içimden ge 
lenleri yazm aktan kendimi ala­
madım.. Ve istiyorum ki: Biran 
evvel harekete geçilşijı, gereki - 
yorsa Kadınlar Birliğimiz bir mi­
ting tertip etsin. Böyle bir mitin 
ge bütün· münevver Türk kadın­
larının seve seve- katılacağına i- 
nanıyorum.
TürJ^ kadını kafesler ve peçe­
le r’ arkasında her türlü hayat 
hakkından m ahrum  olarak geçir­
diği acji yılları unutabilir mi!..
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bir utancırnız mı var?..
Kendi şuurunu sefih ¡ellerile balyozlayacak 
Türk kadını tasavvur /edilemez...
■ Geçen haftaki Kadin Gazete 
mizde hakh biz· endişenin telâ 
şı esti; Türk kadını - çar.şaf ve 
peçe meselesi î..
Bu endişe hakh olduğu kadar 
derin ve görevli bir inceleme 
^  ye değer. vVcaba çarşaf hortlı 
Cö yan bir taassubun kefeni mi - 
^  dir?.. F.ski bir alışkanlığın şı - 
marık ve şuursuz tepkisi mi . 
Yoksa temiz ve hakiki Türk in 
kilâb bağında sinsi sinsi dola 
şan “düşman” heyulası rnı?
Ben çarşafa nürünmU.ş bir 
taassub hortlağından ’corkma. 
dım. Türk kadını inkilâl-mı . 
•^nı bütün kapılarında erkeği 
ile beraber elele omuz omuza 
girdi. Bütün yurf işlerini hır- 
oııılaniTinda.n rekabet görn''f’ 
den hatta yorulmadan pavlaş- 
U. Vc bu vakur, verimli yürü- 
yii.ş müztezait ^'ayrot ve .‘-evklc 
devam elnıeK u.uı r.
Misal mi?. >Vok(eplorimiz. hü 
komot dairelerimiz, yan rosmi 
•Tiıic.ssoselcrimiz ve İuısu.sî bü­
rolarımızın hornen yarısı Türk 
kadınmd.'in mütc.şekkil', ir. Ken
dinden -şikâyet ettirmeden ken 
di de asla sızlanmadan faideli 
olduğunu yalnız kendi milletL 
ne değil, hudutlarımızın dışın
daki olgun milletlere bile anla 
tan bu ışıklı cereyan c* şup taş 
madan akarken, bulamk, kü 1 
çüi·· ve tersine bir akıntı jjok 
de endişe edilecek bir hadise 
telâkki edilemez. Türk kadım 
medenî sımcı ve kisvesini bir 
cebrî tazyikle kabul etmiş de­
ğildir ki, gizli kalmış bir has 
talik gibi zayıf bir nokta bu­
lunca bir tranizyon tepki.siyle 
siyah ve zehirli bir gangren il 
letine tutulmuş olsun. Bu meşe 
lenin a.sıl önemli pri.şik analizi 
’ hayvanlar sil-sne-şinden tutunuz 
, da. ei mütekâmil olan insana 
I Itadar güzelleşmek zevk ve id.
■ diası peşinde ko.şma.sındadır. 
Moda sehhar bir fettan haline 
girerek onun müblileri sanat­
kârları ve nihavet enstitüleri 
ve muazzam fabrikalariyle ya 
.şadığı diyarların ekoııcmik da 
marlarını herdem taze ve coş 
kun bir kuvvetle dola.şıp du -
rurken, giyim ve kuşamdaki 
hüneriyle Avrupalı kaduıları 
hayran eden Türk kadını kap 
kara ayakları köstekliven çar 
safa özens.in.'.. Akıl ve idrak 
bunu na.sıl kabul eder?
Acaba .son günlerde .sokak 
larda küme küme görülen çar 
şaflı bayanlar bir kıyafet balo 
sona mı gidiyorlardı 'Yok.sa bu 
siyah peçeler arkasında hüvi . 
yetlerini pek seçemediğimiz di 
•Şiler hakiki Türk kedim değil 
miydi 1er
Erkek ve kadın bütün Türk 
milleti tek kalp ve tel.; şuur 
birliği ve bütünlüğü ile başar 
dığı kıymetli inkilâbınm der - 
hal semere veren kudretli e · 
kimlerini yabancı ha.şerattan 
korumak için gene tok irade 
halinde kanunlarla ко - 
rumak ihtiyacını duymn.ş bııl;ı 
nurken kendi iradesinin, ken . 
di .şuurunu .şefik elleriyle bak. 
ı-ozlayacak İ ’ürk kadım tasa·/ 
vur edemiyorum ben. Bütün 
bu iman vc müeyyidelere rağ­
men Türle milletinin gürbüz 
büııyesind.o ara sıra bir takını 
çıbanların batıp. çıktığım göre­
rek müteeddim olmâküyız. 
Çarşaflı kadın kafileleri k?. . 
dar ticanî sürüleri kara donlu 
ahmak ve .soytarı geçitleri... 
En mütekâmil inkılâp kürsüsü 
cian demokrasi cephelerinde 4  
kadın nikâhlamak ve ilâh bir 
takım sara nöbetlerine kan - 
şan saynklamalar genç ve musaf 





ropların girip cerahat birikin- 
; tisi yaptığım istikrahla görü 
j şümüz ve çok titiz hassasiye - 
I timizle bu indifalan hiç bir za 
I i^an salgın haline getirmiyece 
: Bilha.ssa refik ve alturis
i Tür,: kadım inkilâbımızıri koru 
yuculan arasında bulunurken..
Kara maskeler aşağı! Işüctan 
kaçan şüpheli insandır. Karan 
İlk tehlikelidir. Hakiki TürK 
kadmı hüviyetini gizlemezî Uİ 
toiacak bir taksirimiz yok.. A:| 
hnlarımız açık plsunki elleri 

















,^ ^ \i.s in  b i r  C u n ı h u r i y c t a ü c n ı ğ u  o l d u g m  m u h a k k a k .  B e l l i  k i  İ ç i  a y d ı n  
5 İ l k  b i l '  n d a i T L  ,
I h l ı f t y e y l  ş ö y l e  n a k l e U Í l t í r .  Ş e k e r  s a t ı ş l a r ı n a  h t i c u m  e d e n l e r i  . s ı r a y a  
k o y m a · '  u ğ r a ş a n  v a z i f e l i  m e m u r ,  . s ö z  a n l a m a y a n  b i r  ç a r ş a f l ı  k a d ı n a
d i j a n - m 'v ş  k i ;  ;
Ç e k i l  u m a c ı !
K a i l  t e r  i ç i n d e k i  p o l i s i n  h i ç b i r  ş e y  d U ^ i n m e ğ e  v a k i t  k a l m a d a n  y a p  
m ı ş  o h li 'i? !» · h i t a p ,  b e n i  d e r i n  d e r i n  d U ş ü n d U r d U .
B i r  r e j i m ,  a d a m ı n ı n  o n u  u m a c ı  g i b i  g ö r m e k t e  n e  d e r e c e  I ı a k k ı  v a i .  
Z i r a  o  u e d i r  B i r  m ü s l l l n ı a n  m i ?  B i l i n e m e z  a m a  m l l a l ü m a n  A l l a l ı ı n  h u z u
rnTv>  b \ !e  b ö y l e  ç ı k m a z .
SİİVi^it^i’b a n k  m a ğ a z a l a r i n J i \  . b i t L ^ 'u u i u u a  v e y a
c e r e y a b  < i< îc c e ğ ; i h e r  y e r -d e  f o l  n î a ı ı  b u  k a r a  ç a r § a i l ı  h e r h a I ( 3 o  d i n i  İ m a n ı  
ib U U b \  b i r  k u l  o l a m a z ,
; H i \ İ b u k i  o ,  ş e k e r e ,  b a s m a ^ y a  v e y a  p a r ç a  i p e k l i y e  o l d u ğ u  g l t ı i  t e r t e m i z  
( i i n l ı u i i ^ '  d e  a n ı ı s a l l a t  o í a n  b i r  h a k i k i  l u ı l a c K İ ı r .
A l l a h t a n  b i r  ş e y  i s t e m e n j :  R a b b i  ş u n l a r a  k a n u n u ·  m u s a l l a t  e t  d e
k ı y a f o l  t a b l o m u z d a n  b u  u ı n a c | ı l a r  e k s ü c  o l s u n l a r .  Ç e k i l  u m a c ı  ! 
u m a c ı !  O U U Z
yâî^îam  değilj ka
i^ lickİÛ ^6 tİ@ Î№  I fo il^  ib İlh ik s i
"rektf___ Kâtılk ItıŞtılâ ğiİüL 
' üih ·
' ? İ i Î t W? â i S ^ â K â f i â i t i f i î : 
'■ ^ g l^ İE g b iı*  ^ i§lM;görün.
yîfie ^
yi^#, fâtflmlSe;. iş" ¿ûşüreo 
İ i^ılct* tükknm^ deHl,
. ; İ^İü İMrİc fe giy.
ıtlir^tz bu u.«- 
î n ^ f v e i  ¿inin de e t-. 
' kteiyfe g ö^yİMİOe' ^
, 0 « t ^
i İuğtı ‘ şÛKitiaoe kadınla nmiîîn 
•ada VüeuUahni dag^ i^i, hak ve 
hürriyetlerini, aan*at ve yara* 
tj«İik güçlerini de kapatan bir 
i zırh olm kadtnıntn bu
ı^ rh^ nkCÎ^^ ^^  devrijnJerî-
; t)i.
ridlr, kİ, 2ö, âamı me*
;^m,TörW hâlâ çarşafa
i.dönmeiit’l ^ ^ ö ,  hattâ çarşafa
ŞürünenJer var/ bir kadı* 
hin şaKii]«İihl inkâr edip. a.
Fotat ItÂ R A C A O Ö L V
ça|iUk du^^
gíyhw*
í flîhda ya^dinin etk l«l¿ ya 
^  e ı ^ k ^  kalınm ak kayım· 
Südur.^O^.^^ kâdi.
na çarşaf giymeyi emtıeder, ne 
né dé Kâdinttı erkekteti karma. 
amâ bir sebep Vardır, Kadm * 
erkek münâasbatteri â e  derece 
sıklaşttaa eîkek kadıtıa o ıiie* 
batta kıymet verir, onu zevk 
; âieti bir dişi olarak değil, her 
! atanda kendisjaden farksız bir 
insan sayar.
Bablüaşma yolundst Snemii 
adımlar atılan tnemlckeUmîZ- 
de kadmm çarşafa rağbeti hiç­
liğini kabul. etmesi, erkeğin 
kadına çarşaf giydirmek iste- 
mesî demektir. Garçvîk mlill* 
yelçl Türk kadını ça r^ fa  hö. 
rOnmeye aela laraflar değildir 
ve ccmiyelteki şerefli mevkii, 
ni korumak için gerekli kuvvet 
ve ceaarete sahi,pli r.
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vitr;;:. önünde biı* çeve ЬзК.уог «· tekrar yuıu. dun
dura. Yanı Ьаят,0 я" î:.ı ruL<,n. ^ ух defa bodura. anı başımda ik{ c'-ursaflı · *, .
hatub belirdi. Beraber Ьа'кПт atlatam adınn ba'Ktım - ;“ y^ru deyince,
mi2  nesne hakkında acaba ne dü cîe-
şünürler gibi ben de onlara bak- mrader dıyerc-K hemen
para ile imanın kimde bu- gö.slenni?. Ket iki,
iğu hiı; bam olmavan bu za- umndeHj çarr*}· kimin?
1 . . n t * .. __
tun, 
iundu
manda olur a derken, aıeger on 
1ar beni oracıkta olduru-ermiş - 
1er bile.
Çocukluğumdan bu yana çar­
şaf hakkında bazen gülünç ba­
zen de dehşet v'efici şeyler duya 
nrn. Ona karşı âdeta korkak bir 
insan olmuşumdur. Meselâ vak­
tiyle bir hanım Ak.nun,yda irivm 
vay i>eklerkcn kultıgmn bir e r ­
kek başı t’KUmi-ş, düş ünüme v% 
k ıiadım seni. >'üıü bakayım, dı.'- 
miş. Kadm bir de arkasına bxak
Benim.
— Dün bu çarşafı kirn g iy d i;
— Komşumuz Ruhşar hanım 
diığüne gidecekti, emanet benden 
almıştı.
— Çabuk o kadının adreıini 
tarif et, hak aana ağa nasiiıati, 
o kadınla da korıuşrnu ¿iıa o Ue 
tüdür.
Demiş. Kadın eve· gç-imlş ak- 
-şamı dar etm iş, nihayet bir bir 
Icûc елпа olanları anlatmış. Koca 
da makası alıp çar-şatı lime lime 
iieD лгга·:· ve bir (baha da hiç kirn 
se>t; earşar venaeınesım  içauuı 
elmiş.
O zam anlar i.steyen ince· tül ta 
kar, liazılan sadece kı.skanc; vo 
nnıt<ıa.ssi{> kocaların ar/.Uf.u.jlo ki 
mi de yukarda bahsettiğim  cins­
ten olup tanınm ak kaygusu ile 
kadın гя'се kullanırdı. Buna rağ ­
men eteklikleri .şimdiki jiponlara 
model olacak kadar .şık, dlrack- 
lere kadar eldivenler, renldcr. de 
renler, bicinler, elde ince ba.$ton 
1a r  veya uzun .saplı 'şemsiyeler, 
fo.vkalâdo denecek kadar zarif 
çar.ş.'ıfları l'ürk kadını daha o za 
man terkctUgl hnldo buglınkü 
korkuluk çarşafların  mazhariye 
tine şaşıp kalıyorum.
Hayli yaşlı ol(’uğu halde her 
dem gönç ruhlu bir akrabam  an 
latırdı. Gerek +çn.n3übü gerek 7:е 
rafeti ile .şık bir hanımı gözüne 
.kestirmLş, uzuTi zam an takip ct- 
m.Lş, günlerce yalvarm ış yakar - 
mış, bir kcrocik yüzünü göster 
diye, kadm kmimı-ş, nazlanmış 
göynünü hayli eğlendirmiş niha­
yet, anla.şılan artık  usanmış olt 
cak ki bir gün yüzünü açıvermiş.
; B ir .siyahi am a ne siyahi; kuzgu 
■ ni bir siyahi. A krabam  o andaki 
i hayretini, sukutu  hayalini hem 
' an la tır hem gi'ılerdi. 
i D ört sene evvel U rfada bulun 
! duğum sıralarda, bu* ç-üm parkta 
' o turan kolcu onbaşısı karşıki ka 
r.apedo birbirine sokı.’,lrnuş fıkır 
fıkır iki çarşaflı kadının lıallori- 
ne hem im renir liom do dalgın 
d.algın l)akarmış, Urfanın iklim 
itibariyle ani Ç'kan çok sert riiz 
.yârlarından biri birdcninre esiver 
miş. Derlenip toplanm ağa vrkit 
bulamayan kadınlardan birinin 
elinden çaı-şafm ucu kurtulmuş 
ve içinden .saçlı sakallı bir erkek 
zuhur edivermiş Biri kadm dije
ri erkek olan .suçluları onb.'i.şı (a 
ai karakola buyur etmiş. Tahki 
kat, tahkilc.at adam ın Irjr kaçak­
çı olduğu da m eydana •;..;nnış. O 
z.aman İju vakadan sonra l/ızlcı c 
âdeta ovimm gelmişti.
M anzara itibariyle çirkin oklu 
ğu kadar, kötü işlere de alet o- 
lan bu çai'şaf hakkında sık sık 
\azilnr yazıldı, itiraz lar yüksel 
dİ,  y i n e  SUbLlİUU, y i n e  ivvCiVtvLu. 
başladı. Onlar da hodri meydan 
dedi. Bu m askeden faydalanm ak 
imkânını buldu. Doğrusu başım a 
gelen bu işten sonra nerede çar 
şafh görsem çantayı koıtuğa alı 
yorum.
Bir gün cem iyet elbev. bun 'a 
П a lt a.şağ clecek, hiç şüphe - 
•miz yok. Çok yazık ki mevzii 
görenek ve ananelerine .sadık kal 
m ak gafletinde· bulunan ma.stım
v a - fa o d a ş la n n o ız ın  bâ2iis n  da liu
gün tek ti'ık bu çarşafı giym ek­
te, zaten diğerlerinin de istism ar 
ettiği bu temiz insanlar ya..
Bunun için çarşafı giydikleri 
m üddetçe kc'ndilerinin dc diğer­
leri gibi şüpheli nazar a ltında bu 
lunacakları m uhakkak.
Bizce alın açık yüzü pak olan 
insan, alm ve ydizü açık olar<ak 
dolaşır. Hanım lıanımcık ö rtün ­
mek isleyen ele bo\ b ir ınaafo i- 
çinde pek âlâ örtünebilir. Bu ka 
r.unen dc şeran de böyledir.
Bunları bilmeyen, öğrenm ek 
im kânına sahih bulunm ayan 
hemcinı-lerimize ve bun lara  âmil 
olan ei keklerine teker teker an 










Son zamanlarda çarşaf giyme, endişeyi mucip ola- 
kadar bir artış göstermektedir. Fakat bu da, 
birbirinden görerek, âdeta moda haline gelmiştir.
Yazan; Av^Iiat CahûSa Altan
VO40
Emniyete mensup, cebinde 
vesikası bulunan bir memur 
olsaydım ancak bu kadar rahat 
önüme gelen her kapıyı çalar 
ve tammadığım evlere girer çı­
kardım. Öğleden sonra yeni ta­
nışmış olduğum Belkis'hanım­
la kırk yıl İlle akraba gibi sa­
mimî olarak Erzincan’ın her 
sokağma dalıyor ve her türlü 
evin kapısını çalarak içeri gi­
riyordum. Bana bu cesareti ve­
ren gördüğüm hüsnü kabul ve 
son derece samimî olarak ver- 
dilcleri cevaplardı. O gün içti­
ğim ■ kahvenin, şurubun, çayın 
hesabını bilmiyorum, fakat -v 
kadai tatlı bir ısrar ve arzuyla 
İkramda bulunuyoirlardı ki 
kimseyi incitmek istemediğim 
için de Allahın beni korumasını 
dua ederek her önüme konanı 
kabul ediyordum. Hakikî cö­
mertliği anlamak için bir Türk ' 
hanımına Tanrı misafiri olmak
yeter. Mutfağında, dolabmda 
nesi varsa sivrinle paylaşmağa, 
hattâ kendisi yemeden sizi do- 
. yurmağa bakar. Feragat ve iyi­
likseverlik hanunlanmızm ka­
nında o kadar iazlasiyle mev­
cut ki bütün dünyaya örnek ol­
mak, b: hususta rekor kırmak 
işten biı.e değildir.
İlk gezdiğim evler Belkis ha- 
nımih <ırkadaşlık ettiği ve Yar­
dım Sevenlerde birlikte çalıştı- 
,ğı arkadaşlardı. Bu hanımlar 
-kıyafet, görgü ve zihniyet ba- 
'kınımdan İstanbul hanımların­
dan farksız, çocuklarına mü- 
kemrnel anne olan, her gün bir 
yenilik yaparak evlerini canlı 
ve cazip pmıl pırıl tutan kim- 
aelvcrdi ki halkın ancak jüzde 
beşini to.şkil ediyorlardı. Bu ka­
panma ve ehramlar hakkında
fikirlerini sorduğum zaman be. 
nim kadar üzgün olduklarını 
anladım. Eskiden de burası ka­
palı idi diyoilardı, fakat son 
zamanlarda hakikaten bir artı.ş 
var nedir dedik anhyamadık 
gitti. Ben de zaten bunu anla­
mak için tâ tstanbuldan geldim 
■dedim.
Orta halli kimselerin evlerin­
de de aym tatlı muameleyi ve 
samimiyeti buldum. Bu hamm- 
lann hcp.si de manto giyiyor 
ve ilâveten de ba.şörtU ¡.akıyor· 
lar. Yüzle;· açık car.şıya alı.ş 
v c n .şe  gidiyorlur, h a tt»  içilirin­
de Ordu Evinde verden balo ve 
düğün gibi eğlencelere i-ştirak 
edenler bile var. Çarşafın art­
ması hakkında onların fikirle­
rini sordum. Onlar zaren kapa­
lı idiler, son zamanlarda işi da­
ha açığa vurdular, erkekleri 
çok .sıkıdır, kıskançtır, ondan 
bırakmazlar dediler. Ba.şka se­
bep yok. mu acaba, dedim, ba$- 
ka hic bir sebep bilmediklerini 
söylediler. Bu sırrı en iyi bi­
lenler yine ehrama, çar.şafa .sa­
rınanlar olacak diye sokak so­
kak, ev ev gezdim ve lınkikatcn 
de ne öğrendimse onlardan öğ­
rendim.
Hanımlarımızın sandıkların­
dan çarşaflarını çıkaran ve 
hattâ yüzlerini kapayan âmil­
ler nelerdir diye eminim ki he­
piniz, bu gazeteyi takip eden 
herkes merak ediyordur. Ben 
de edindiğim neticeleri sizlere 
birer birer anlatacağım..
1 — En büyük âmil olarak 
âd-et ve geleneğin rcî oynadığı­
nı anladım. Çünkü kapanan 
hangi hanıma sordumsa belli 
başlı hiç bir sebep söyliyemedi- 
ler, lâkin her biri de tereddüt­
süz. adet böyle, biz böyle ye­
tiştik  diye cevap vordilc-r. Son 
zamanlarda endi.şeyi mucip o- 
lacak kadar bir artış mevcut­
tur. fakat bu da birbirinden gö 
rerek âdeta yeni bir moda ha­
line. bir salgın haline gelmiş­
tir. Şuurlu bir hareket değildir. 
Zaten kapalı olan bir k<nç aile­
ye iltihak etme sevdası, hem 
de neden olduğunu bilmeden, 
bunun medenî kıyafeti baltala­
yıcı unsurunu ¡riç düşünmeden 
sadece kom.şudan geri kalma, 
rna fikriyle, bir nevi yeni süs 
arzusu ile yapılan bir gösteri, 
dir. içlerinde pek azının man­
tosu yok. Hepsinin mantoları 
mevcutmuş, sandığa koymu.ş- 
)ar, i.stanbuTa 40 liraya çarşaf 
ısmarb'unt.şlar ve birbirlerine 
baka baka, modaya uyduUan- 
na emin olarak kara örtülere 
bürünmü.şIor.
Erzincan’ın yazı hakikaten 
çok .sıcak. Kışlık yapılan man­
to lar adamakıllı ağır geliyor, 
çarşaf ipek olduğu için hafif 
ve pratik san.yorlar. Bu kıya­
fetin adetâ geriliğin ve ceha­
letin sembolü oldu.ğnntı bilmi­
yorlar. Yaz için küçüli ceket.. 
1er, hafif pardesüler vapmayı 
akıl cdememi.şlcr. Kı.ş gelince 
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fittim. Erzincan’da kadın ter­
zisi çok az ve ihtiyacı kar.51- 
hyacak bilgde kimse yok. Mo­
da, yenilik, için hafif ve 
kullanışlı ve .kapalı kıyafet 
hakkında pek az bilgileri var.
2  — Eskidcnbcri zihnen ge- 
li kahlıklari için çanşaf ,giy- 
nıe.40İer bile bu zihniyeti яо- 
küp atmamışlar. Maale.scf kül­
tür bakımından hanımlarımızı 
da, bir çok erkeklerimizi de 
geri buldum. Bunun kabahati- 
ni yine kendimize yüklü] ')- 
i’um. Bizicr daha evvel Ana­
dolu’daki kardeşlerimizi aşa­
malı, onları kalkındırma! için 
geceyi gündüze katmalı idik, 
ihmalimizin acı olan ceîâ.şını 
bugün çekiyoruz. Benslerdeiı. 
beri Anadolu’ya adını afilma-' 
miş, oraılaki vataiKİa.şîar(mızı j 
ancak fedâket günlerinde, 'iiya- 1 
fil i.şlerimiz icap ettir'.lıkçe ha-i
b'irlamı.şız, .Binaonnloybı çtımdi ■ 
onİ8r da ;/anb^ anla^ıtlgn v·'
ituıalesef de yanlış lalbüc et- 
Uklcfi demokrasi kelimesine 
dayanarak bu geriliklerini ıa;ı- 
ğa vurmuşlar. Bu açığa vuru,.  ^
lu.ş beni mütccs.'iir elliği kru! 
dar ua sevindirdi. DemcK ki 
içlerinde yer etnıi.ş müzmin 
bir zihniyet derde deva ola- 
m.-ıdan kalıp icendiiı·!ini if^öi 
edebilecekmiş Halbuki simdi 
bu hıS ve zihniyei rahatça a- 
çığa vuruldu, bize de dei’din 
mahiyeti vc mikrobu hakkın­
da etraflıca bir fikir verebil­
di. Hastalık te.şhi.s. edilince ya­
rı yarıya tedavi edilmiş sayı­
lır, Bittabi b.zîer de Anadolu’ 
daki kardeşlerimizin açığa 
Vurdukları bu dertlere bir an 
evvel çareler aramak ve on 
lan bu yoldan, bu ha.stalıktan 
kurtarmak, ilâç temin etmek 
yoluna gidebileceğiz. Kapalı 
Ve gizli kalan dertlerle meşbu 
olan halkımıza en kestirme şe­
kilde deşarj yapabilme firsa. 
tını demokrasi rejimi sağla­
mıştır. Bu bakımdan demok­
ratlara ne kadar teşekkür et- 
5ek azdır. Yalnız en büyük te­
mennimiz bu zemini hazırla­
yan relimin herkesten ewel 
hastalığa deva olma ba‘-imın- 
dan da büyük faydalar '.ağlı- 
.yabilmesi bizlcrle birlikli-· ça­
lışarak biran evvel kö.%ten, 
mikroplara savaş açmasıdır.
Yukarıda c!cmokra.si yanlış 
anla.şılıyor domi.ştim. Omda 
çok hoşuma giden iki vakayı 
.sîzlere anlatmadan geçemiye- 
ceğim. Bir gün beni çaya da­
vet eden çok mükrirn bîr ha­
nımın evinde .sohbet edi.yor- 
duk. Bamı söz arasında bu İki 
zıt vakayı gülerek anlaHı:
“Tanıdıklarımdar. .... hanım 
geçen gün evime geldi. Ayol 
Jstonbul'dan bir hanım gel­
miş, bizim çar.şarinrı çiîranp 
atacakmış. Ne iyi et! i bu ta- 
' zo, bıktık bu kı.vafcLlen, biz 
I dc şöyle bir açılıp Saçıi;>ak, 
i ohlıh, dünya varmış do.sck ne 
! iyi olacak. Yıuşasm demokrasi 
karde.ş. acal)a mantomu no 
renk yap.sarn, açık değil mi,
Jtara şeylerden, bıktım...”
İkinci ınuha.vere daha ente­
resan onu, da aynen yazıyo­
rum, eğer bu .sözleri söyleyen 
hanım arkadaşım okumak bi- 
bana gücenmesin, üzülmesin, 
lir de bu yazdıklanmı okursa 
kendisini hoş gördüğümü, ken 
dişine hiç kırılmadığımı bil­
hassa anlatmak istiyorum, 
gelmişti. Sizden bahis açıldı. 
Onun da fikri .şu; İstanbul’dan 
bir hanım gelmiş, bizim çar- 
şaf’an mı ne çıkaracakmış. 
Demokrasi var, ayol, i.stediği- 
ğimi giyerim ona ne...”
Bu iki hanımın demokrasi 
anJajuşı arâsmdaki tezat her 
vatandaşta mevcut. Evinde 
çay içtiğim hanım bftna pek 
haklı olarak mânâsım kavn. 
yamadıkları demokrasinin ne 
olduğunu anlatmamı rica et­
ti. Beni iyice dinledikten son­
ra da, siz her şeyden evvel 
bunu ne diye halka anlatmı­
yorsunuz. herkeste ne sanıyor 
diye yerinde bir teklif yaptı. 
Kendisine bu hususu birlik o- 
larak ele alm ığa çalışacağı-
mızı, halkın aniıyamadıgı ve­
yahut da anlamakta güçlük 
çektiği bu kelime üzerinde du­
racağımızı vâdettinı. Bu vadi­
mi de tutacağım ve .siriuu ge­
lince bu uğurda elimden ^ge­
len her şeyi yapacağım. Esa­
sen îst.anburua ikon vahit ol­
duğum ve yine etvlercsan bul­
duğum diğer nir 'mlonyı da st- 
nış.ı goîmisko',1 aıılatma^ı iste­
miyorum.
Bir gün Nişantaşından tram 
vaya biniyordum. Hanım ol­
duğum için ön sahanlıktan 
tramvaya bindim. Tam o .sı­
rada arkamdan orta yaşlı bir 
bay bindi. Biletçi hemen ona 
ön taraftan binmemesijıi, sa- 
dere hanımla-fin ve malûllerin 
önden, biııebilçcffklerini söyle­
di. Beyin cevabı da.' şıi oldu: 
“Allah Alla-a, nereden olürsa 
binerim, demokrasi var!’’ ;
lümbiîir, bu gibi vakalar, 
her yerde her an belki olmak­
tadır. Bize düşen ilk vazife 
halka demokrasi hakkında sa­
rih ve anlaşılması kolay bir 
şekilde fikir vermek, onları bu 
hususta yanlış yollara ve zih­
niyete sevkedecek bütün tel­
kinlerden ■ korumak, sevmek 
ve benim.semek istedikleri şe­
yin mahiyetini olduğu gibi 
esa-slı bir şekilde-anlatmaktır. 
Herkes hakika'ten ber istedi­
ğini yapmsğa, söylemeğe, 3 6^ - 
mc.ğe, gİ3mıeğe kalkarsa bunun 
ifade ettiği rejim demokrasi 
değil, tara demokrasi ile ta­
ban tabana zıt olan aşın anar­
şidir ki, bizim uğrunda müca­
dele etmiş olduğuınuz, kazan­
dığımız, kurmak ve  3'erleştir- 
mek istedi.ğimiz ideal bulduğu­
muz rejimîe-alâkası olmayan 
yapıcı değil 3akıcı olan bir 
zihniyet tarzıdır. Bunu en ma 
kul şekilde ne karlar çabuk 
önlersek, zavallı demokrasivi 
bukalemun gibi her renge gir­
mekten kurtarır, bilgi ilo dört 
elle ona sanlabiliriz.
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KADINLARIMIZ ÇARŞAF VE EHRAMA" SARIN- 
^S'T^S,TE GlYDlKLERr .IKİ, ÜC 
KAT ELBİSE, ŞALVAR VE İÇ MİNTANLARININ ÜZERll 
NE BÎR DE BAŞLARINA KAT KAT BEZ SARIYORLAR...
3 — Dini tesir: Çarşafın, eh­
ramın din ile ne gibi bir alâka- 
sı var diye uzun uzun dilşün - 
düm. Okuduğum Kuran tefsirin- 
de böyle bir alâkayı hakikten 
göremedim. Şu halde halkımıza, 
bu kıyafetin dinle münasebeti 
olduğunu telkin edén kimseleri 
w ve amilleri cidden tanımak, bil- 
— mek isterdim.
Kadınlarımız- yüzleri örtülün­
ce, kara elbiselerle, torba gibi 
.sarılınca müslümanlığm sem - 
bolu olduklarım ve muhakkak 
cennete gideceklerini sanıyorlar. 
Halbuki komşularını çekıştii’ - 
mek te, rahat rahat önüne ge.len- 
!e dedikodu i'Upırıakta, ev ifl£. 
rini ihmal ederek camilere t;. - 
şınrnakta, çocuklarına lâzım ge­
len meddi ve manevî itina)-! gö.s· 
termemekte, aralarında hirzısla- 
rın. (İolandirıcılann, fitnecilerin 
; bulunmalarına bilmeden yardım 
I etmekte hatta bunun kötü oldu· 
ğumı bilmeden tatbik ct.mcktc - 
(lirler.
Yaianuv fac\as.ıiu, hilenin, fit 
nenin, cehaletin iğrençlerini /ar-
ketmemektedirler; Dinin emret­
tiği bütün ahlakî umdeler adeta, 
içlerinde erimiş ve kaybolmuş, 
müslümanlığm ve namusun, ye - 
gane sembolü sandıklan İcara, 
çar.şaf, ve peçeye dört elle sa - 
rilmışlardır. Tabii bütün çarşaf 
giyen hanımlarımız· böyledir gi­
bi bir umumi süküm yürütecek 
değilini. lâkin maalesef ekseri­
yetin içirıe düştüğü hâşlıca hata 
:mü.slümanlıkla taban tabana zıt 
•'Olan şeyleri yaptıkları halde ha­
lâ kendilerini; örttükleri için,
•. cennetlik fârzetmektedirler.'
İşin tuhafı buna aynen erkek·· 
deride inanmakta ve yeni yetişen 
¡evlâtlara ayni korkunç ve yal- 
•.nış telkini yapmaktadir.lar: Köy 
-lerde de ne yazık ki ayni dertle 
karşılaştım. Köylü kadınlarımız 
-çarşaf ve ahrama sarınmamakla 
beraber üst üste giydikleri , iki 
üç  kat elbise, şalvar ve iç min­
tanlarının üzerine bu kadar yük 
yetmiyormuş gibi bir de başla­
rına sardıkları kat kat bezlere 
ağızlarım ayrıca örten bir pa - 
çavra parçası iliştiriyorlar. Pa - 
çavra derken mübalağa etmiyo­
rum. Hem öyle bir paçavra ki
toz bezi yapmağa bile eliniz var- 
maz.
^Zavallı köylü kadını bu pis -
-İlgın içinde yuvarlanıyor, kamın
nıedeni olduğu halde inek alır 
.gibi hoca nikahı ile üç dört ka­
dınla bir erkeği payla.şmağa razı 
oluyor, tarlada, üç dört kat bir­
birinden pis min:an, şalvar ve 
elbise içinde terli, kirli, tozlu, 
Dinbır mikropla haşin neşir oldu 
gu halde kendini yine cennetlik 
-larzedıyor.
İ^in acı iarafı ¿a din adamı 
geçmen şarlatanları ta.nımıyor 
. onlara kanıyor, aldanıyor ve 
.inanıyor. Bilgisizlik, bakımsız- 
iıt yüzünden kaybedilen çocuk 
adedi insanı ağlatacak İ-aclar 
fazladır. Yegane düşünce Allah 
verdi, Allah aldı. Halbuki ufak 
bir uina, ufak bir tedavi ile 
binlerce çecuğumuzu kurtar­
mak mümkün iken, Anamn ce- 
iialei.ne, erKeğiu bilgisizliği yü 
.zunaen kaybettiğimiz vatan 
•evladı akıl durduracak savıda- 
^dır.
Daha nice nice sebep ve a- 
mıller sayabilirim, fakat vine 
hepsini bir araya getirsek kyni 
noktaya dönüp dolaşıp saplan­
mağa m.ecburuz. O da bütün 
•fenalıkların, fitnelerin, cinavet 
lenn rner.ba, olan Cehalettir. 
Kdındigim intibaisn .sîzlere 
tam manasiylo anlatabilmem
için gezdiğim köy ve kazalar­
dan da ayrıca bahsetmek isti­
yorum.
Erzincanda hemen hemen 
her tip aile ve evi gezdikten 
sonra biraz da kaza ve köyleri 
hakkında bir fikir edinmek is­
tedim. Fakat bunun için bir va- 
. C5it..-t temin, etmek gerekiyordu.
■ Sayın Vali beni Jandarma ku­
mandanlığına gönderdi. Maa­
lesef onlardan da her hangi bir 
vasıta teminine imkân yoktu 
•çünki müfettiş gelmiş, ellerin­
de bulunan ciplerle teftişe cık- 
■malan icap ediyordu. Erzin - 
canda kolordu olduğunu öğren 
dım. bir vatandaş olarak ku­
mandanı ziyaret etmeğe ve ken 
dişinden vasıta istemeğe ka- 
rar verdim.
Uzun boylu, güler yüzlü, 
tam Türk erkeği kudretini, 
neybetmi veren korgeneral Ce­
mal Gürselle böylece tanıştım. 
Her bakımdan bizi temsil ede- 
bilen bir askeri, kahramanlığın 
y iğ it liğ in  <^ernbn1;inü 
istiyen varsa Korgeneral Ce­
mal Gürselle tanı.şsın, bana 
yerden göğe kadar hak vere - 
çeklerinden eminim.
Bu heybetli vücüdün 03de müş- 
-tık, ince ■ vatansever bir kalbi 
va,r ki köylerden ve köyleri - 
mizden bahsederken gözleri do 
luyordu. Çocukluğumdanberi
Anadolu köylerini karış karış 
.gcznu,v viduğmu lıaide yine ue 
.-gezmeği istediğimi, kadınlarımı­
zı daha dikkatle tetkik etmek 
^arzusunda olduğumu öğrenince 








.bir· şo fö r ve vasıta temin edece­
ğini, r a h a t gidebilmem için her- 
şeyi yapacağını,; işimde m uvaf­
fak olm amı tem.enni ettiğ in i 
söyledi.
Büyük yâıdım m ı daima m in­
netle anacağım  büyük kumanda 
nin en hoşum a giden cümlesi şu 
oldu. ‘•'Kızım, Allah işinde seni 
mu-vafık kılsın. Fakat ne o lursa 
olsun yine memleketimizde ileri 
bir adım atıldığına kaniim. Çün 
kibunca senelik askerlik haya - 
tımda, İstanbuldaki rahat evini 
terkederek bir dava uğruna işini 
gücünü, birakabiien, korkusuzca 
köylere tek  başına gitmeği ka­
bul eden,, böyle bir gidişi tem in 
eden, teşvik eden hanım larım ıza 
şimdiye kadar rastlamamıştım . 
Demek ki bundan sonra sîz ler 
gibi hanım  ve gençlerirhiz ço - 
ğalacak ve haliyle memleketi­
mizi kalkındırm aya gayret ede­
ceksiniz. , .
Davanız zor, işiniz mühim, fa ­
kat var olun, uyanan gençlik 
büyük bir kuvvettir.”
Bu sözler her zaman hatırım ­
da kalacaktır.
Erzincanın en zengin tarla la- ' 
rina sahip fakat maalesef ne ge­
ri kazalarından sayılan Tercan’a 
müteveccihen sabahın sekizin­
de, yanım da Belkıs hanımla. 
.h:;.rauta;.ı;ii guıidciuigi eu ra ine  
otomobile yola çıktım. Terca · 
kazası Erzurum  şosesi üzerin ■ 
den Erzincana otomobille iki 
buçuk, üç saatlik bir mesafecl·;. 
Yol boyunca rastlayacağım kö·· · 
lere uğram aya karar verm iş - 
tim.
Giderken karşımıza çıkan te ­
peler, meralar, soğuk sular hak­
kında Belkıs hanımdan uzun 
boylu ta isila i alıyordum. Doğ - 
duğu ve .yaşadığı şehir ve civa­
rım bu kadar iyi tanıyan bir 
hanıma şimdiya kadar rastlam a­
mıştım. Diyebilirim ki Belkıs ha 
mm kadar bütün köyleri, bahçe.- 
yebağları, dağları tepeleri, çeş­
meleri, dereleri, ha tta  îceçi yol­
larını bilen az erkek mevcuttur.
Belkıs hanım lise tahsilini İs - 
tanbulda bitirmiş olm asına rağ ­
men doğduğa şehri ve civarını 
karış karış gezerek tam m ış olan 
m üstesna bir hanım kızımızdır.
Yolumuzun ortalarına bile 
varm adan “Ekşi su” denen bir 
maden suyu menbaınm başm - 
da durduk. Gayet soğuk, b idur 
gibi parlak olan bu su Allahın 
yarattığ ı ovaya şırıl şırıl akıyor. 
Ara sıra yolsular uğraynp ta  ha­
tırın ı sorm aşalar kendi bile 
mevcudiyetini unu tarak  akıp 
gidecek. Memleketimizde adım 
başında maden suları, kükürtlü 
su lara  tesadüf ederiz da istifa­
de etmesini, kıymetlendirmesini 
bilmeyiz.
Ekşi suyun biraz ötesinde de 
ılık kükürtlü su lar kaynıyor. 
Bu şifalı ve b ir çok hastalık la­
rı kendiliğinden tedavi eden Al­
lah  vergisi sudan da istifade 
edilmiyor. Üstüne hiç ciniazsa 
barak gibi bir bina yapılsa da 
halk gelip yakanabilseler, bon- 
yo yapabilseler, ne gezer, Allah 
evlâdı verip eliyor zihniyeti bu­
rada da mevcut. Allah vermiş, 
su lar da ka3uıayıp, boş yere akıp 
gidi^mr. Temennim bu güzel .su­
ları benim gibi geçici ■•e elinde 
hiçbir selâhiyeti olmıy uı bir 
garip yolcu değil de bi'.yükle - 
rimizden. biri, m eır’^ketine fay­
dalı olmak arzusunu taşıyan 
biri içer, belki insaf edt · de hal­
kın istifadesine çabşır.
Yolumuza ilk çıkan ',:' y  “ Vi- 
can” köyü idi. Yirmi jdrm i boş 
haneli ağaçsız, kurak, h a tta  ot­
suz. bakımsız, ka.hvererıgi. (on- 
rakla sıvalı, badanası.z evler mi 
desem, ne desem ben de bümi- 











Bugünîercîc Îste-nbul’a yGİcrn iUcrtJe <k>İRş- 
tmî- lntilxu:m o  ki, burakrcU rneacia An*
tiUyfc vilay<^tiu<icn (ia)iR fadadır,
HjçrKakîc h is  h a l ben i m tiiec'î'-.i.r «'tnıir- olar,:·.’! 
kİ, ViUovayu tio^ru gebıkcn föyiiî bir his ile- kar“ 
karşıya k&İrîîm. Karanlık basarken sarp yam.aç  ^
lor iistünd«} sanki bir <;ar$aflı kadltn hayali beHrdl. 
Sonnr bu hayalete yaklaştık. Bir Itbylü dayı cr.kc 
ihri <iit ibriJİnc açm iş,
ArCadmı ki, «çarşaflı kadın artık ruhumuz i« 
çmde bir heyulâ kt'^ilmiş. Bu kara heyulâdan heı 
şeyden önce İstanbul ve civanmn tctnizlenmçîii 
ilerek.
Înkıl5ıw;ı TüHc kadmlan olarak onunla müca 
dele edecnk ve yok oluncaya kadar URraş\cafj>z.







K a d ın v e
YOBAZLIK, ÖTEDENBERt, TÜRK MİLLİ HAYATINDA 
İNHİTAT VE HARABİ s e b e p l e r i n i  TEŞKİL ETMİŞ 
OLAN BİR MAYADIR. BU MAYA, ARADA SIRADA 
KABARMAKTADIR,,.
Yazan: SAÎDE ÇALT
Kadının erkekten ört’inmesi i- 
le din arasında bir mi'r.asebet 
tevehhüm eden düşiince, din küv 
yetinden faydalanmak, erkek ta­
hakkümünü kadın üzerinde seri­
leştirmek, bu suretle bir bak id­
dia etrock ve bu hakkı geniş bir 
selâhiyete bağlamaktan doğmuş­
tur.
Yüz yıldan sonradır ki, a n ­
cak Medenî kanunla Kadın huku­
ku serbest kalmıştır. Kadının si­
yah örtüsünü yüzünden çıkardı­
ğından bu yana (Din elden'gitti) 
diye inkılâba hücum ederken, in 
kılâp ve hareket düşmanı olan bu 
tipler, dinî vazife ite Sosya' J e -  
ğerîıîiin farklaşınasını bilmeyerek 
kolaylaştırırlar. Nitekim, kadın 
ve erkeği tamamlayıcı unsurların 
dinden tamamilc ayrıldığını son 
günlerde daha iyi görüyoruz.
İnkılâplardan Sonra her yerde 
her zaman tenbelliklc tereddi et - 
mis bir zümre belirir. Bunlar kit 
Icdcn ayrı tabiîliğini kaybetmiş, 
marazilcrmis bir dincilikle orta­
da dolaşırlar.
Zaman yürür.. Usuller gelenek 
1er değişir, yerlerini''başka usul­
lere bırakır. İhsan Hayatı gittik­
çe genişler. Genişlediği nisbette 
ihtiyaçlar artar. Kadul, erkek el 
ele verir. Gittikçe hızlanmakta 
olan bu devran kadını erkeği her 
yerde birlikte Iccşturur. Lâkin, 
Yobazın halâ bir derdi vardır^  O 
da kadının peçesidir. Çünkü, ö  
bir türlü kadına alışamaz bir ka­
dın 'gördüğü anda cemiyet içinde 
yaşadığını artık müdrik değil ■ 
dir. Zira yobazın kafası işlemez. 
Medenî terbiyeyi ye vicdan ahlâ­
kını dinden alnıak ister, ister am­
ma, kendi dili olmadığı için onu 
da anlayamaz. Cemiyet içinde.ka 
dınla erkeğin ayni, hürriyete sa­
hip olduğuna ve medenî bîr em* 
niyet terbiyesi içinde, yüzü açtk 
dolaşabileceğine kat’iyen akıl <.-ı- 
diremez. Ancak kadim siyah lir  
örtüye bürünmüş gördüğü za - 
man dır ki, egoizmini fircnleyen 
cemiyet nizamına karşı duydu­
ğu şuursuz iîiyandan kendini bi*
(jü'cvaiuı HCI
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raz kurtarabilir; Çünkü^ bir 
na değil de bir rastl^^n^
gibi sakin olur. Şu cihati de unut 
mamahdır ki, Yobaz yalnız Softa 
değildir. . . ' ,
Yobazlık, ulodehbcTİ, Türk mil 
lî hayatında inhitat ve harabî sis- 
beplcrihi teşkil »etmiş olan bir ma 
yadır. 6 u maya, arada sirada ka. 
barır.
Yobazca, arap harfleri din di­
lidir. Okullarda yine okutulma * 
İldir. Киг’атк еггт  bir »irdir. K ur 
anı ahkâmı da sırdır. Manâ veri­
lemez. tefsirine de imkân yblc - 
tur. Kadının pc'çesi dc bir sır ör­
tüsüdür. Zaten aklın alamıyaca * 
ğı ve sır olan ber §cy yobaza (gö­
re dindir ve mukaddestir.
İlim ve medeniyetin, tabiatın 
sırlarını keşf ede- ede meydaha 
geldiğini o inkâr eder. İnsanla - 
fin hiç bir sırra tahammülü kal­
madığı bu günkü positif bir dün* 
yada kadım sır haline sokmak î- 
çln uğraşan bu zihniyet medenî 
bir millet içinde halâ yaşadığına 
ve bu geriliğin yeni Türkiyede 
günden güne adetâ inkişaf bulur 
casına fiilî bîr hale gelmesine, 
gücünün yettiği yerde kadını· pe 
çelemesine ne kadar üzülsek, ye 
ridir, ,
Köylerde kadınların ç a r ­
şafı ve peçesbyoktur. Köylü ka­
dın çarşaflanmağı tanımaz. Peçe 
li kadınların Kaza ve İllerde gö 
rülmeleri rnümkündür. O haîde 
Kaza Kaymakamı ve yahutj Vali 
en S'Sİâhiyetli icra âmiri oldukla­
rına göre, kanun dışı olan bü 'lw - 
reketi derhal meneder ye önleyici ■ 
tedbirlerini alırlar. Bu icraatta 
Devlet otoritesi .öndedir. Gazete­
lere aksetmesine ve memleket 
aydınlarının eseflerine m eydan  
vermeğe bile vakit kalmaz. - Bu
husustaki bazı düşüncelere göre, 
önleyici icraat karşısında müte- 
ğallibe varmış. Lâkin, artık Tür-^ 
kiye ne ucubeler diyarıdır. Ve, ne 
de derebeyliği çağım yaşamakta­
dır. Kanun karşısında rnüteğalli- 
benin inç bir manâsı yoktur. 1 - 
kncii bir düşünce daha var. -Oda 
Demokrasi memleketinde (Hal­
kın dediği olur.) Bu mütalaâ da 
yanlıştır.
Di nve ahlâk gibi, cıemiyette 
bir mevkii olan mefhumlar. Hal­
kın dediği yerde değil, kendi mc- 
tctlarının medenî şartlara uya­
bildiği yerde sosyallaşırlar.
Büyük Türk inkılâbı, değeri - 
nin büyüklüğü ni&betinde bu de­
ğeri kavrayıcı bir zihniyete de 
ayni zamanda saha açmıştır. Bu, 
Lâik ve modern Türk rnütefek - 
kiresidir.
Peçesi, kafesi, dört nikâhı, ta­
lakı selâsesi. hüllesi, Ödahklan 
tektarafh boşamaları şartolsun 
tehditleri, itaat ilâmları ile bir - 
likte bir harem  dairesi kapadık.
■ Din içtimaiyatına göre, .mües .. 
seseleşmiş olan hayat şekillerini 
birdenbire çağdaş b ir, meder.iys; 
tin şartlar‘î:a fikir.lerine ve bun y?: 
lan yasatan zihniyete uydurmaky 
evvelâ -kanunlaşan, sistemlere i -y 
taatle mümkün olur. Ve arkadany; 
_ yetişıen. nesil yeni telekkiyi yadıry 
gamadan kullanır. İnk:İâbımızın,y 
.bu gün artık  yaşamağa hakkı. ol-V; 
rnayan eski telâkkilerden kopanp,;! 
yeni bir telâkki ile ta.zelediği soSsiji 
yal yenilikler birer kanunla kök-,, 
leştiriîmiştir. Mevcut ka'nunlâfiyl 
miza el değmıedikçe ihkiÎâbın a t-| 
tıklarını tekrar tepiamağa imkânî; 




Dr. Sevim Kuntun Radyo konuşması
lOoU\
(Ba^tarafı 1. sayfada) 
geUncğidir. Bü sadece ve sade­
ce geriîiktrr ve karsniıklan 
faydalaiünâk isteyefiîĞnft ese­
ridir/ ,
Kısa bir tetkikle ğöîûyöTüfe 
ki; îslâmda çarşaf yoktun Vü- 
jcc Peygamberin meciîsieriüi ve 
¡muharebelerin gözden geçirir­
seniz kadına verilen yeri hemen; 
anlamak mûmkündüri Törk 
Milletinin temel ferdi Türk a- 
nasmın beşik ba§indan başla­
yıp siperleri aşan yürüyüş ve 
mücadelelerine çevrilecek bir 
bakiçda da ayni hal m0şah3 te 
edilir, ve bü tabIölârââ kollan 
sıVAlî çarşafsız bâcüaf hamür 
kararcasına mermi taşırlar. 
Yurduna kastoîunmuş nine 
hatunlar tabyalardan tabyalaralj 
taşarlar. Kara Fatma çavuşlar 
çakmak çalar tetik düşürürler 
fakat asla Ve âslâ tâassubün e- 
siri bir göçe, yobazın biçaresi 
bit örtüye gömOlffiemişîerdir. 
Muhterem’ dinleyenlerim:
Kara taassubun sembolü ola­
rak ele alman çarşaf ne Türk 
ne de İslâm malı değildir. Çar 
şaf Sâdece üydıiîma Ve iğreU 
bu vasıfiariyie geçici blmayâ 
mahkûm bir kıyafet olarak ce­
miyetimize musallat ohnuşlur. 
Daha doğrusu musallat edii = 
mişUr:
Sunu siz muhterem difilryen= 
lere radyodan en güzel r;şsaU- 
nin şu satırları nakille y-.;vabi- 
Iccciiml z,annediyonım:
Bakınız İsimsiz şair nr 3 ar; 
Suya gider su desdisi d,/ de, 
Al giyinmiş etekleri 
Yine tarih boylarından. Ana- 
ftöiuuun evl.âdı Karaes oğlan 
.■üsleniyor.
Doğan aylar gibi doğar görü­
nür
Kırmızılar giyip çıkar -salınır, 
ve yine başka bir parça: ’
Kadife .lalvarlı tül libaslmm; 
Güvercin topuklu son mesli-;
ninj
vc yine Karaca oğlan söylüyor:!
Vrv ♦ -ü »'»
Vnnaklnn kırmızı elm ;ş i-!
renkli!
Evet şimdi ç.arşofm şayet 
varsa mflclafilcrlne .sormak İsli- 
,'orum. Bana bu kara örtünün 
asil milletimizle olan llgl.şi ne­
reden gelir, ve çarşafın ana
yurdu neresidir? Söyleyebilir­
ler mi?
Vaküyle fesin mfldâfileri, 
şapka için homurdanırken, 
Mustafa Kemal'in sPeki Yunan 
serpuşu plan fesi giymeki câiz 
olur da, şapkayı giymek Tİeden 
olmaz?» tüaU kiiş^ödâr ttisıl 
susmuşlarsa, yukaridiİ sUaUö 
muhatapları , dâ Sükmâkt^ii- 
lâr, ^
Onİarui gayesi milielimia; ya- 
risirtdân fâzisst lüââc^İ :arui 
küvveti ,olân kadını caranliğn 
boğmak ve bu suretle aziz mİİ-, 
letlmizi medem'yetin fturiaıüı- 
daıı uzaklaşUrroak. Gayri sıhhi 
Örtülerin altında Sihhatsiz te 
basma kalıp bir kıyafetin ruh* 
cuz birer kalıbı haline getir­
mektir.
Fakat asil Türk kadım üze­
rine bir kâbus gibi kâpatıJmak 
istenilen bu ^ r a  çafşaiUn, 
kurtaricismin bîr işareti üs 
silkinmesini bilmiş ve medenî 
âlem içindeki Vâktır Ve eşit ye­
rini ahnışlır. Bu gün sadece 
ks!in?!-artyle karşı karşıya bu- 
lund/ğvjnuz fakat üremek IsU- 
dadım taşıdığını hissettiğimiz 
çarşaflılara, bif Türk anâsı ve 
kadim olarak, bu yoldaki gidiş­
lerinin yanlış ve mahzurlu ol­
duğunu belirtmek islerim.
Kâra çarşaf görünüşündeki 
acâiplikten çok aym zamanda 
tâm mâfıâsiyle g/yri sıhhidir 
de.
Yazın bütün sıcağı topladığı 
gibi, vöcude uymayan bol clc- 
fiyle kışın bütün soğuğunu çe­
ker Ve bilhassa yazın vücudun 
beden kısmında muhtaç olunan 
hava ile teması yok eder, Kцm 
|ak.5ini yaralan haliyle ve hal- 
db, görtoHn kî.ia îsnumda vo- 
I iulmasmı intııç eden mânâsız 
bir örtüdür.
MetieniyeUere temel termiş 
Türkün dayanağı sevgili ha­
nım knıdeşi bu mahzurlara 
kendini mahkûm eden kardeşle­
rimizi uyandıralım vc onlara 
yardım elimizi uzatalım
Bu dava sadece bir göriinüş 
ve katip dav9st dejil, oodbın 
çok bir milli sağlık davası, 
milli b'V ruhun davasıdır
Atatürk Tûrkiyesinde haUe- 
diUmiyetek hiç bir konu olma- 
yacflğma inanmış ve isp&t et- 
uıiş fertler olarak bu işi de hal­
ledeceğimiz muhakkaktır. He­















Pcrçcmb« gûnöl Paçavralardan kurtulma;.!.
saat 14,00 dc Mustafa KemûJ: cüori
Dcrneği’r'.de izUniIen bir olayJ ‘ " Özerinden sıyınp ati'cı r,·;;.- 
her TC-»k kadınını içten sevin- gosteriyoruu. j-jr d;
dinniçvi gencine aöpıi.i'ınr);
— Memnu.n m-.uun ş:m.:iî 
mantoya 5c a vur, tuğun ;.7in? c;6;:- 
leri ı.'îil içil:
îç]c.rinden birine yaklaşsıak i 
¡loruyorum: |
Bugüne kadar hiç m anto : 
giymeyi düşünmediniz nr·? Dal­
gın, bulanık bskîşîarını yüzüme 
dikerek:
Ah evlâdım, acaba na.'jl 
ne ile geçindiğimi büiyor m u­
sun? Manto yaptıracak kuvve­
tim yok. loksii çok ıs t cd i İTİ şu
Yıllarca milli bünyemiz» ze­
deleyen. kadın haklarının ge- 
liçmcsi yolunda gûçlû çabaları 
köitekliycn ve bngûnkO Törk 
kadiuunm uygar uluoUnn ka- 
dınlarmdao çok gerilerde kal
— Çok memnunum. Hr:]·· v j,.
 ^ İH rnÎT- 5 11 < 1 j 'C ] t ] i■ i: >Ç '1;
víndírdí. Kc>c»ri' ^ricmcd; i},;
kadar criv-v-imasına «sebep olan nice eoayaj  ^ > t
yaralanraızdan bir Unesi ar- . 'iÇ>n' c.ıvr .vnrdui.uır.',,■
lılr ai/flvn IrsvıiKmfl .ŞU Ce^,li.■'í W î''i i .tık iyilenme, fifaya kavuçma 
yolunda. Bu bmanlı atlan, dl· 
deriz ki devamlı ve lihkiû olsun 
! Her yol kav-çağındR, her ndım 
başında karşmuz.1 heyulft glbi| 
dikilen kara, çirkin, acayip ki' 
ya/et olarak gördötümOz çar­
şafın, bizzat giyenler tarafın­
dan terkedilişinl, yerine dert! 
toplu, uygar giyimi, mantoyu 
tercih ettiklerini görmek insana 
en büyük hazzı duyurdu o gün 
Ne büyük istek vardı içlerindi 
ç-ir«p.ft?.n knrt.ıjlms:k îçin. Bile­
rinde taşıdüdan dövizlerde, iç-
.... OOmi!! (İİV!- ;:i\ (iir;;;r ■:!:
Ama şimdi ra.z) ettim  gönlünü 
Sag olsunlar bize buu'ûnû gös­
terenler. Bu .sözleri içime hu­
zur verdi, luiitıUandırdi beni.
Mu.stafa Kemâl Demeği, o' 
yüce insandan aldığı im an ve' 
inançla büyük işler başarma 
yolunda. Devıimlerimizi.n yurt 
sath ına yayıunası, Icökleşme- 
sinde gösterdiği azmi, hassasi­
yet ve titizliği candan kutlu 
jorum . Ulusumuzun çağdaş uy- 
'tfn  gelen samimi duyuşlan dilej garlığa erişmesini am aç-bilen 
gelmişti: ı bu derneğin olumlu çabalarını
tfAtatürk izirdeyiz. kara çar·; her aydın vatan-
çRflan çıkarıp, manto giymeği; ^aşm başlıca görevi olmalı. Dc- 
ir-.iTiır v«>rHik V j sd Islanbui umuzun s.okak.İ3¡karar verdik.»
kadmuıı kara çarşaf­
tan kurtaracak kesin., çare, ka­
ntin çıkannaktır.»
tşte dünyaları siyah örtüle­
rin ¡gölgeleri İle kararan genci, jj 
yaşlısı
nnda. j-urdumuzun en uzak kö- 
I çelerinde, ker.'.ierinde dolaşan 
I bu ç.zrşaf .merrıklıianna d-r gi- 
I i' ira reformunu aş’laraalj;,·;^.. 
l'-’ine kökü korüne inanma-k.
İle. çarşaflı kadınlan-j j u m k A n s ı z l ı k l a r  yüzünden 
nuzin, özlemini içten duydukla-j!  ^ -r-ıoşamr-n·,:-..-: ensı-
rı ışığa, nura doğru yönelişle-:| - ■■’' -•"‘îc··! bal mmenır
ri-,. Simdi .’■•abırşızlamyonar, ya- j coKîan çı .¡p gr-cmvk'.eSi di
rışıyorlar âdeta manto giymek  ^
için... i
!: Dsş corünOsun-i i^'den  ^ dadkt || -
Article 33: September 2 , 1960
ic f!ûnya:r.'z; a;Tö,rdnVeoiürrfk. 





-m.--sf-ı için  ^
ierbc.liC:··.·· 
birr, lir.; A bn iv.n nrrrPnriv!;
! . ■ Îi ;jr:.i·; i n - ; ■ ,·I ^ Ş j ,,, j,,
rm ınn  ’K.'ıvb<’’!:r,<·?;-? ;>İf;';V.iarı· 




 ^ •,^*·' ' ■"' --^V'··· ,·’ '  ^-■ .
,'; ..■ .'i,- у V>-^ ·
• i YuWîütt‘' ‘*¿1^ :' ku$” iejrafındah 
yapılAğmi- hep biUrib Kadm, 
İtelimenili tam; inânâsiyle -aileyi tem 
Ali-; ¿cleni inâiiâjı bir - varlıktıt·. En 
t>Ü^ W;· eserİ,;'^  pür 
yâşattiğı·' уй\^1;;; e kıjraetU xaa - 
diiyası diav hakkiVlö yetiştiiebildi­
ği Çocuklarıdir. Bil bakımdan, bagta 
Şefen öeii' kavrayamamış olanlar, 
yollarında ylİ^ bocalarlar.
- ■ lAile -.кайШ!;' kadın;' aadece bir­
çok' kiymetaİz'¿Uzclliklerİh, moda­
nın, lükkün' eaii-İ değil; yuvalarının, 
Çöcüklaftilüi·'sahibi olmalıdır. Ha-; 
yatta 'yalnız,· sıhhatli, olgun ve e- 
iierjik evlâtlara** malik, olmanın gıl- 
•kürünit diıymalıdır. ·;
·■ Çocuğuüû· ■ yetiştiiinek· uğrunda 
yöımlmayanlâr, kayıtsızlık havası 
«Sİhda, onun, bunun elinde bıra­
kanlar, hiç şüphe yok ki, eskileri­
mizden kalma bir tâbir ile, zaman 
gelecek, dizlerini dövdceklcrdir. Ev- 
lâdmın harekâtını' bir an gözünden 
kaçırVırilap, bne,o kendine mâl ede­
cek bin çbk’ mÜhitiöebetslıllkler İçin 
yol açmış'''öVurlan ’ . 
r KUçüklöi·,' kopye eden- bin. ma­
kinedirler. Objektifleri o kadar haa- 
eıstır ki, en ufak bir falsoyu dahi 
cezbederler. Bu itibarla evde, so­
kakta, cemiyette '^ mektepte dalma 
îj^‘;6rtiek· mterlfer/; .^ 
p ‘iVaktlıi hâklt”, 'olduğundan, ga; 
f it olanlar, de’Vamir trece hâyatlp- 
• хша, eUregelen>. pokef. sefenelarina 
koşarken; acaba yuValannın Istira- 
faattndenV ^şelâmetinden · fedakârlık 
. etmiyonİar';ınlîr-’'r··^ - r Ka’dmİtk,' ЦайГ Ve m » ’ot bir yu- 
•va_^ura^.'ğtitbilz ve dürüst çocuk 
yetîşUrmek, ” göt^dU^ gibi kolay 
bir* Iş^bİmamafâa^ro va*
kifereri 'hakklyle' Varabilenler, za­
manın darlığından ederler.
T?ı? iı^ ccır.îCLr
vaititlerîhi öldUrehlore, âsâbı txıh- 
İrik eden bu üiücü eğlencelere kar- 
$ı hayretten başka bir §ey duya- 
mıyonıiû.
Moda diyo eincma artistlerini 
taklit edip, olacağmu^a, яа-
deliği tercih ^ta^Uylz: - Bilhassa 
gençlerimizin bli hustısta nazan 
xlikkatlerini ceîbederim.. r - . . .
Таяцш: Mıuvz:^ ö:cgen
Ne yazık, ki, mahkeme salonla­
rını dolduran dâvaların ekseriyetini 
boşanmalar teşkil ediyor. Şuursua 
ve nîsbetsU olarak kurulan, ocak- * 
1ar öînürsüii olüyori^. ,ka-
pjidikları cereyandan kendUéríni 
kurtaramıyor, birbirlerini ilimâl e- 
diyorlar. Bû yüzden, ara yerde bi­
günah olan çocüklaı' mâriz olmak­
la kalmayıp  ^ benliklerini bile kay­
bediyorlar, *
: Ştı ^alde, hangi bakla onlardan 
insanlık için iyi vérímier bekleye- 
Uliriz?- Şunu da not etmek isterim 
ki; yuvanın sıhhati içih, mazbut 
bir reis, ^fkatJi bîr baba lâzımdır.
.. Türk - kadını: An'anelerine sadrk 
kal, her şeyden-evvel Türk’e züp­
peliğin* yakışmıyacağım bilerek, 
nesli koru !., -
Article 34: December 12, 1956
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Cumhuriyet, Türk kadınına 
tarihî ve medenî haklarını 
verdi. Büyük Atatürk kadına 
büyük vatan sıfatı verdi. Ha 
kikî kadmiri anne kadın bidü 
ğunu işaret etti. Böylece, mil 
lî manzumenin aslini teşkil 
eden anne kadına' gereken 
j sosyal ve millî ehemmiyet işa, 
|ret edildi. Gerçekte de anne 
kadın, bu vatanın millî ve 
sosyal hüviyetini taşır. Çün 
kü, hakikî niürebbiye olan an 
ne aynı zamanda aile adı ve 
rilen kutsal toplumun da gü 
neşi, ve mihralâciır. Onun sal 
ladığı beşiki onun yetiştirdi 
ği çocuk, onun nizam verdiği 
aile hayatı., bugünkü ve ya 
■ rınki Türkiyenin karakteri ve 
teminatıdır. Şu halde, annele 
re verilen ve verilmesi lâzım 
gelen, ehemmiyet, tarihî ve 
millî bir borcun ifadesidir. 
Kadına ve anneye ehemmiyet 
vermiyen topluluklann ; hali 
hüsran, sonu hicrandır. Değer 
siz kadınlar, hakir anneler 
mütekâmil cemiyetler ve mil 
letler teşkil edemezler. Bu 
bakımdan anne kadın, millî 
manzumedle merkezîdir. Bü 
tün sosyal varlık bu merkez 
etrafında yumaklanacak ve 
şekillenecektir. Şu halde, bu 
kadar önemli bir varlık olan 
anne kadının şahsiyetinin ko 
runması, haklannın tanınma
SI ve anneliğin · teminat altı 
na alınması lâzımdır. Bunun 
için de sosyal hayatta olsun, 
devlet hayatında olsun anne 
kadınlar idealize edilmelidir 
îer. Türkiye Kadınlar Birliği 
nin ele aldlığı hayırlı işlerden 
birisi de Türk anne kadınla 
rı dâvasını mühimsendş olma 
İsıdır. Bu maksatla, 5.3 Mayıs 
ta bir Anneler Gününün mem 
leket çapında ya pılması, ân 
neler hakkında konuşulması 
yazılması dahi bir hareket ve 
iyiye doğıaı atılmış kuvvetli 
bir adımdır. ■
. Bizce, ideal anneleri ve bü­
yük vatan vasfına lâyık an 
ne kadınların yetiştirilmesi, 
yine ideal kadlınlara bakıyor. 
Bunun için, ilk şart bu mem 
leket ve niilletin muhtaç ; bi^ 
lüh du ^  ideal annelere sahîj_ 
olmak,· bunun için de eviıil^ 
çocuklanna, kocasına ; cer " 
yâtine ve Türk âile^ye mÜ 
geleneklerine; bağlı,f. bü^  
faziletli mürebbilik âıfi 
maliki ann elere' ihtiyâÇd? yi 
dır. Çocüğunun bîzzatl'era 
ren, mamasını hazırlâyâ^ ol 
şaj^tt; saUâyâıi eyînîı^ dî^  
si, işığıi jmvâsıhm nâzımı ap 
ne kadmlann sayısımn.çoğ£ 
tılması lâzım. Hoyrat,' mpd 
iptilâsı içinde kendini uh' 
tan, kokteyl; partilerde yeyil 
poker , maöılarmda ' sabah^  
yan, sokaklarda cÖolaşmay^  ^
çatısı altındaki hayata terçili[i 
eden kadiri, Atatürküh karâ^  
terize ettiği; Anne, kadm ’^  
ğildir. Yeni Türkiyenin ideö^  ^
anneler tarafındari İmruİaca’l 
ğma inanmalıyız!, , ’ v
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Article 36: January 1977
n Temel ödevi 
ve Yeri
Melih ÖZER
Analık, kadının temel ve en yüce kişiliğidir. Bu kutsal varlığın ko­
runması ve geliştirilmesi yanında yuva kadını olmak en doğal hakkı ve 
ödevidir, onun.
Dünya uluslardan, uluslar topluluktan, topluluklar da yuvaların, bir­
leşmesinden meydana gelmiştir. Bu yuvanın temel varlığı da kadın ve 
kadınla ilgili bütünlüklerdir.
Günümüzün kadını, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği bütün 
aşamalara paralel olarak sürdürdüğü yaşam içinde büyük değişikliklere 
sahip olmuştur. Lâyık olduğu hak ve özgürlüklerin eşitliğe kadar yükse­
lişinde bir çok özellikler kazanmıştır kadınlar. İş hayatının her branşında 
ve her bölümünde erkeğine yardımcı ve destek olmuştur. Fakat, paylaşı­
lan bu iş bölümü sırasında, gelişme oranında kadının yuva ile ilgili te­
mel ödevleri, bazı hallerde dengesiz bir ortam yaratacak niteliğe sürük­
lenmiştir, çoğu kez. Ulusal ve geleneksel çizgilere bağlı olarak yaratılan 
iş reformu, kadının gerçek değerini ve kişiliğini bütün açıklığı ile kanıt­
lamıştır. Ancak, gelişen ve daha çok iş gücüne gerek duyulan çalışma ha­
yatı kadını, yavaş yavaş yuva dışına çekmeye, temel ilkelerini ve ödev­
lerini aksatmaya başlayacak düzeye ulaştığı görülmektedir. Çalışmak; ya­
şamak için temel bir amaçtır .Ve bu, her sıhhatli insanın doğal hakkı­
dır. Ancak, zorunlu olmayan ve geçim sıkıntısına yardımcı olmaktan uzak 
bulunan amaçlarda kullanılan çalışma özentisi aile hayatındaki düzensiz­
lik yanında iş hayatının bazı bölümlerinde yaşam dengesini bozmaya 
yönelmiştir.
Türk kadını, her konuda ve branşta, barışta ve savaşta erkeğinin ya­
nında yer almış, her verilen ödevi başarı ile ve âzami randımanla yerine 
get.ımi.ş vs getirmektedir. Onun kabiliyeti ve yeteneği tarih sayfalarına 
altın harflerle nakşedilmiştir. İçinde bulunduğumuz teknolojik çağın bü­
tün koşullarına kolayca adapte olmuştur, Türk kadmı. Onun yarattığı ve 
gösterdiği randımanın, ulusumuzu çağdaş gelişmelere kavuşturmakta 
önemli katkısı olmuştur. Ancak, zorunlu olmayan hallerde yuva dışı ça-
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hşmalar, kadını yuvadan, aile birliğinin sıcak havasından, çocukara karşı 
beklenen şefkat ve yardımdan kısmen de olsa uzaklaşmasına etken ol­
muştur.
Çalışma hayatı, ulusal ödevi yerine getirme amacı dışında maddesel 
arzulara yönelik uzanışlara sürüklemiştir bazı kadınlarımızı. Çalışan ve 
kazanan kadın, yuvadan ayrılmadan önce yşadığı süre içinde sahip ol­
duğu özellikleri yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor, zamanla.
Çoğunluk kazanan örnekler yuva kadınının çalışmaya başlamsı ile eşi­
ne ve yavrularına olan bağlılık ve sadakatini ayni oranda gösteremez hale 
geldiğini belirlemektedir. Bu davranış istekli olmasa da zorunlu oluyor 
kadında. Bu şekilde düzeni bozulan yuvaların perişanlığına sık sık tanık 
olmaktayız. Çalışan ve yorulan bir erkek, akşam evine koştuğu zaman; 
evin ve yavrularının her işini tamamlamış, dinç ve güleryüzlü bir ev ka­
dını bekliyor kapıda onu kucaklayacak, okuldan yuvasına koşan çocuklar 
da onları sıcak göğsüne bastıracak müşfik bir anne'bekliyorlar kapıda kar­
şılayacak...
Hayat müşterektir, parolası bazı hallerde dengesiz bir ortam yaratı­
yor, böylece.
Kadın, hayatın hazırlayıcısı ve tamamlayıcısıdır. Ancak, çağların gü­
nümüze dek taşdığı ve kutsallığım asla kaybetmediği annelik ve yuva 
kadını özelliği çalışma zorunluğu olmadan yaratılan yer değiişminde, yu­
vadan beklenen ideal gelişmeyi ve mutluluğu yaratmaktan uzak kaldığı 
inkâr edilmez bir gerçek olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bu itibarla, zorunlu olmayan hallerde; hayat, ışık, renk, sıhhat ve 
mutluluk güneşi kalplerimizi ve ruhlarımızı aydınlatan kadınları daima, 





Nasıl Olmalı ve 
Ne Yapmalıyız
Faik Salim ÖZYURT
1 — Türkün asil kızları!
Görevleriniz, bildiğiniz gibi gerçekten bü·
yüktür. Bağımsızlık savaşında annelerinizi 
bağrında saklayan büyük annelerinizin yap­
tıklarını duymuş olmalısınızdır. Sizlere örnek 
olsun.
Siz kimler olduğunuzu en az benim kadar 
bilirsiniz. Sizler ki bir ulusun kökü, geleceğin 
annesi olup çocuklarınızı yetiştirecek ve terbi­
ye havuzunda yıkayacaksınız. Çocuklarınızm 
ulusal terbiye ve disiplinine çok, pek çok dik­
kat ediniz. Zira çocuk her şeyi anadan alır. 
Onun için çocuğun disiplin ve ulusal ahlakî se­
viyesinin üstünlüğüne anne ölçüdür ve öyle 
gösterilir. Çocuklarımıza yurd ve ulus sevgi­
sini aşılamasını biliniz. Çocuğun terbiyesini 
başkasına bırakan, hatta emzirmeyen Türk 
kız ve anneleri, yurda ve ulusa en büyük iha­
neti yapmış sayılırlar. Anneler çocuğun me- 
henk ve örnek taşıdırlar. Çocuğun ruhunu ve 
düşüncesini yoklayacak, eksiği varsa anlayıp 
tamamlayacak ya da giderecek gene annedir. 
Çocukların yaşantı öncüsü, en yakın varlığı 
demek olan anne, elbetteki ulusal terbiye ver­
meyi asla ihmal etmeyecektir.
Tamamiyle . yabancı bir eğitimin terbiye 
edeceği çocuk ihmal edilmiş demek olup ku­
surdur mutlaka. Bu gibilerin ulusal terbiye 
ve disiplin özgüleri daima eksik olur ve ek­
sik de kalır. En büyük günahkâr evlatlarını 
ihmal eden annelerdir!
2 — Sayın öğretmenler!
Sîzlerin de çocuklarımıza ulusal terbiye, 
disiplini, ciddiyet ve erdemliği öğretmeniz, baş 
ta gelen göreviniz olduğunu bilirsiniz. Bunla­
rın en iyi öğretiş tarzı; bu özgülere, bu nite­
liklere sahip olmakla çok kolaylaşır, kanısın­
dayım. Tüm dikkat objektiflerinizi çocukların 
Türklüğe lâyık bir inanç ve güvenle yetiştir - 
mek; ilk hedefiniz, ilk amacınız olmalıdır. Bu 
hayatî problemlerin sorumluluklarını yazmak
Aıticle 37: July 1974
ya da tekrarlamak, sahifeler doldurmayan ça 
lışmaktan başka bir işe yaramaz.
3 — Ülkücü Türk Gençliği!
Neler olup bittiğini ve Türke, Türklüğt 
kimlerin ne yapmak istediklerini kesinlikle an­
layınız ve anlatınız. Ulusal varlığımızı koru­
mak için görevlerinizin neler olduğunu ve ne­
ler yapmanız gerektiğini özetle ve dilimin dön­
düğü kadar aşağıya alıyorum:
Bugün yapılan saldırı ve hiyaneti unutj- 
mayın. Tarihi iyice okuyup bellemeyi ihmal 
etmeyin,, ibret alın ondan. Bunca emekler, fe­
dakârlıklarla kazanılan bağımsızlığı çok iyi 
koruyun, tam sindirin. Cumhuriyetimize, de­
mokrasimize sahip olun. İçimizden vurulmağa 
meydan, imkân ve fırsat vermeyin. Türk ol­
mak ve Türk doğmakla daima övünün. Ülkü’ 
de, inanışta birlikten ayrılmayan Türk çpcuk 
lannın ulusal, askerî ve yönetsel terbiyesinde 
sakm gaflete düşmeyin. Yarın üzerinize ala­
cağınız görevler için şimdiden kendinizi ha­
zırlayın. Tümünüzün kalbi ulusal duyguda be­
raber çarpsın. Hak’kın kuvvet’de, birlik ve 
beraberlikte olduğunu unutmayın.
Yarın herhangi bir suretle ulus davasm- 
da, sorununda yanyana döğüşeceksiniz, birbi­
rinizi tamamlayacaksınız. O itibarla birbirini­
ze güvenin ve inanın. Arkadaşlık duyguların­
da çok sadık ve mert olun. Doğruluk, erdem- 
lik ve feragat sizlere, herşeylerden çok yara­
şan özelliklerdir. Tehlike zamanlarında daha sı­
kı ve candan birleşiniz, ülusal amaç da yanlış 
görüşlü olmayın, yanlış ve tehlikeli yollara sap­
mayın.
Gene yarın belki de sizin aranıza bozgun­
luk, geçimsizlik, kışkırtıcılık tohumlarını ek­
mek isteyenler, düşmanca emel besliyenler 
olabilir. Akla hayale gelmeyen hilelerle nüfuz 
ederek sizi kendilerine inandırırlar ve bundan 
sonra kötü niyetlerini size, gene sizin elinizle 
yaptırırlar, şeriatı — belki — gene silâh ola­
rak ele alabilirler. Sizi birbirinize düşürebilir-
(Devamı S
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1er. Kardeş olanlar birbirlerini değil, düşmanı 
vurup öldürmek için yarışmalıdırlar. Öyleleri­
nin amacı, devleti yıpratmaktır. Kendi çıkar­
ları için Türkün ve Türkiyenin altüst olmas* 
umurlarında bile değildir, olamaz da!. Kişisel 
tutkulardan uzak bulunun daima.
Disiplinli ve itaatli, saygılı olun. Yargı 
güçlerinizi ulusal amaca varmak için düzgün 
jnirütün. Tehlike zamanlarmda iradeyi yitir- 
me3Ûn. Atalarınızın zor şartlar altında yaptık­
ları kahramanlıkları anın. Meramınızı düşma­
na kabul ettirene kadar inat ve sebat edin.
Ulusal varlıktan ve sitekten fedakârlık et­
meyin. Devleti ve ulusu varlıklı kılmak için 
düzgün yürütün. Tehlike zamanlarında her bi­
riniz kendi işlerinizde en çok verim elde ede­
cek surette daha fazla çalışın. İnsanlığa er· 
demlik ve ahlak örneği olun. Yaşantıya atıldı­
ğınız zaman yılgınlık göstermeyin. Tutunaca­
ğınız meslektç, sanatınızda gayretli ve azimli 
olun .
Büyüklerinize, üstlerinize inanın ki ulus 
da size güvensin. Daima ve her yerde dikkat­
li, duygulu olun, yurd ve ulus sorunlarında. 
Kendinizi ulusal terbiyenin gerekçelerine uy­
gun ve disiplinli kılın. Kişisel ulusal gururu­
nuzu asla kırdırmayın. Sözünüzde daima dur­
masını bilin. Dost ve düşmanı iyi tanıyın. Siz 
insanlığın ve civanmertliğin bütün inceliğini 
dünyaya öğreten bir ulusun soyımdansmız. 
Yeni tarih. Türkün, Türk ulusunun kim ve ne
Article 37 (Cont.d)
olduğunu dünyaya öğretti. Size daima onu ya·, 
şatmak, övmek düşüyor.
Şimdiye dek yeter görülmeyerek önünüz-·- 
de hiç engel bırakılmamak için çalışıyor. Siziİ 
lere en modern bir yönetimle yepyeni bir Türk” 
üklesi ve çok onurlu bir zaman bırakılıyor." 
Size düşen, bunları, bu eşsiz nimetleri çok iyi·; 
korumak, değerlendirmek ve çok çaılşıp Türfei, 
lüğü alabildiğine yükseltmektir her bakım-.' 
dan.
Göreviniz, şüphesiz büjmk ve ağırdır. Si­
zi ulus yarınların büyükleri olarak tanıyor ve 
neler düşünüyor. Sizi herzaman güçlü, dina 
mik ve varlıklı kılmak için çırpınıyor. Tekrar 
ediyorum: _
Göreviniz ilk önce Türk yurdunu çiğnetis 
memek, Türke saldırtmamaktır!
Çok titiz ve duygulu olun. Yurd ve ulus 
sevgisini hiçbir maddî değerle ölçüşmeye kal 
kışmayın, kalkışanları da kınayın.
Türk doğmak ve Türk olmak, en yüce mut 
luluklardan daha yücedir.
Türk; terbiye, doğruluk, olguluk, yurd- 
severlik, sosyal varlık, cesaret, yiğitlik, fedai? 
kârlık duygularında yeri en yüce olan kurucu, 
başarıcı demek olup dünyanın uygarlık ve in­
sanlık örneğidir. Tarihi, yapan ve yazan Türk- 
tür!
En büyüğümüz Atatürk’ün:
«NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE», söz­
lerine hep beraber karşılık verelim; dünya 
tekrar işitsin:
«Türküz, ne mutlu bize!»
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Article 38: January 26, 1957
mm
Yazan; Muzaffer USLUATA sekte vurur. Günlük hayatır.ıız- 
. , da bunun çok çeşitli misalleriyle
Kadının cemiyetteki yaraöifF'^jk sık karşılaşıyoıoız... Şu halde 
ve yapıcı rolünü Büy^k Atatürk temiz ahlâk, sağlam kaı-akterl 
çok güzel ifade etmiş. "Dünya- cemiyette yaşıyan fertlere tek 
da görülen lıer^ey kadının eseri- aşılamak vazifesi annelere 
d^.” Gerçekten yei-yüzünde gö· düşüyor. Çok ağır, fakat zevkli 
rülen her şeyde, yaratılan her bij. vazife., 
eserde kadmin payı çok büyük­
tür.' Cemiyetlerin tekâmül etme- Acaba istikbalin anneleri, genç 
sinde, her bakımdan bilhassa, mâ kızlar kendilerini bekliyen bu 
nen yükselmesinde yine kadın mühim vazifelere nasıl hazırlan', 
en büyük âmildir. Kadının evlât yorlar? EvlâÜanm nasıl yetişti· 
lanna aşıladığı ruh, his, karak- recek, eşlerini nasıl mesut ede- 
ter, terbiye, onların manüğiyle cek ve kendileri nasıl mesut ola 
bü-leşerek, istikbalde cemiyete caklar? Maalesef bu husasta pek 
olgun meyvalar verir. İçtimai ciddi bri hazırlık yok. Eksikler; 
hayatta bir takım eksiklikler gö ,miz çok, hem de çok fa::!a.. Gen^ 
rüJüyorea, sebebi aile ve daha kızlanmmn-bir kısmı, bu b.\r k; 
çok ajınelordir. Eğer bir anne -siiti az da olsa cemiyette mUhin* 
evlâdına doğruluğu, ah’âkı, hak- neticeler doğuruyor, vazifelerini 
sevyriiği, mütevazi olm lyı, ba.ş müdrik değiller. İradeleri.'/Jeı 
kalarıiTa hürmet etmeyi, madde çok hislcriyle hareket ediyor .ar. 
don çok manevî yük.sckliğe kıy- Щ olarak .seçmek istedikleri kim 
met vermeyi öğretmcn*âş.se, aşıla .sclere çok yanlış fikirler verdir 
raami-ş.sa bunun acı.smı tabi ki tiyoriar. Vo. hatifi, hattâ, genç 
cemiyet çekecektir. kızlık gururlarını, ı>ck nr-vi.a o·
Sosyal hayatta, tîdl.sadî ha­
yatta, ilimde, her şeyde ve beı 
meslekte İçtimaî ahlâk en ojuk 
gelir. Cemiyeü nızi.yıUıy<uı Ka­
nunlardır. Fakat içllmîd ahlâkın 
bozukluğu onların da
lan partilerdeki, çaylardaK.1 '.çki 
kadf·hicrine kolaylıkla gümüvc· 
riyorlar. Istikbalnc ki-ndrlcrinl 
bekliyen ağır vezlfcter. için ilk  
rtn ve ruhen ktmUlcrlnl t arzırla 
ielcyi.'iine nuid'.ktan başka ms'rnlekv
sokuian acaip ve yıkıcı hayat fei 
sefelerinde erkek arkadaşlarına 
yardımcı oluyorlar.
Bazen bir fena örnek arkasın 
dan birçoğunu .sürüklüyor. Bir 
iki misal yüzünden iki cinain bi? 
birine olan itin.ıadı, güveni sarsı 
lıyor. Mesut olmak ve karşıhkl: 
anlayış içinde sağlam karakteri! 
çocuklar yetiştirmek ihtimali a- 
zahyor.
Genç İviz arkadaşlarım, gururu 
muzu hiçblf zaman ayaklar altı 
na atmıyalım. Arkadaşlanmu te 
miz, iradeli ve olgun bir anla>a.ş 
içinde geçsin.
Sosyal hayatta. >;arahci ye 
mükemmel bir yetiştirici .şahsi · 
yet olmak için çalışalım, nkren 
ve ruhen tanı bir kailin, tam bir 
anne, olmak için hazırlık yapa­
lım.
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Article 39; April 14, 1956
Tembel
Çalışkan ve vazifeşinas bir ev kaJını daima muhitinden, kocasından, ev^l 
lâtlarından iyi muamele görür. Ve onun yetiştirdiği çocuklardan - da 




Zamanımız tembolliğc yer ver ni çekmek için, neler neler icat 
meyen, daima hareketli, bir şey* ederler.
1er başamiağu çalışan bir devir-
reí etmemek elden gelmez. 
Sabah olup .da, günün işle^^ 
işte, o zaman beden yorul - birer birer kendini gostedmey®
dir. Buna rağmen, tembellik de, maz; fakat çene o derece işlor başlayınca, tembel kadın â
bizim içimize işlemiş hastalıkla^ yorulur ki, yakınlarını bizar körleşir; büzülüp oturacak 
rımızdan büddir. Bu hastalıktan Ztımanla kendisinden bir- köşe, uzanıp yayılacak’ bir ya*|
ev istemek, bir yai'dım bekle­
mek şöyle dursun, bir araba lâ-
kaırUılmak ve etrafındakilori dc 
faal, işe yarar, s-.stomli çalışma­
ya alıştırmak, kadının l)enimse · 
mesi lâzjm gelen bir vazifedir.
Aile hayatında tembel kadın­
ların yüvalarına o kadar fazla 
zararları dokunur ve o derece 
yıkıntılar yapar ki, bu mevzu, 
ancak derin incelemelerden .son- de yavaş yavaş aralarından
tak bu kadım daima kendine 
kcr. Her zaman dünyadan, ha l^
kırdı dinlememek için, herke.s yatlarından şikâyetçidirler/Faı^  
susmayı tercih eder. Ve kendi- kında olmadan, kendilerinden^ 
Ama, kabahati
Yazan; Mesude Gürel
ra farkedilir ki, o vakit de iş 
işten geçmiş doıneklir.
Kız çocuklannda tembellik
çıkarır.. Ev c.şyası gibi, b ir ke­
nara atarlar. O, yine hiç bîr şe  ^
yin farkında değildir.
Ne yazık ki, bu lıâl, k ısa  bir hamarat,
şikâyet ederler, 
daima başkasına yüklerler..
Hele, bu gibi yapmacık! 
kulak asmayan, kendisinden d  
vnmh, sistemli İş bekleyen bîı^  
erkeğe düştüler mî, nazarlann· 
da kocalarından başka kötü Inj 
san yoktur. Halbuki hayatta.tec^ 
rübelerlc sabittir ki, ayfıi .erkeİc 
vazifeşinas, iyi^nseirjî
hastalığı, daha bebek denecek zaman sonnı, başka bir ev e  mu- çalışkan bir kadınla hayatıril 
yaşta başlar. Hareketlerinin ağır c;iİK?t aşılamak için devredilir, birleştirdiği gün, gayet iyi huy^
lığı, uyuşukluk göze çarpar. Bi- Genç kız evlenir. Zavallı erkek 
r ıv A  büyüyüp do, kendisinden bir yuva kurdum, evlendim d iye se* 
şey istediğiniz zaman, türlü se- vinç içindedir Bu canlı yükün  
beplerle yerinden kalkmamaya, |<endi evine uî-ededildiğinîn far-
no pahasına olursa olsun kıpır 
ctâmamaya o derecede gayret 
ıp.östorir, dil döker ki, bu hâl 
kendisinden bir daha bir iş bek­
lenmemesine başlangıç olur. O- 
mm isteği dc zaten bııdur.
Kvdo çocuk bir varlıktan zl-
lu, geçimli, bulunmaz bir kc 
oluverir..
Acaba neden? Çünkü, erkeğİ| 
iyi. huylu, yumuşak başlı, sakihjkında değildir. Kendisine kai'şı 
gösterlon alâkayı silâh olarak yapan kadındır da ondan.. Vak3 
küîlanır. Omuzlarına yüklenen tinde sırtına giyecek temiz gön^l 
aile mcs4ıli>otluden yalnız bu leği bulunmayan, yemek zamanjI 
tip kadınlar bihaberdirler. sofrası boş olan, evde istirahat|
Onlar, ne pahasına olursa ol- edebilecek bir k ö î^ i olmaya:ri?
¿Uii, '^L'i'icıiiıucii Kipiiviaillimluk,
suz, geçimsiz olurlar.
Çalışkan ve vazifeşinas bir evi 
kadını daima muhitinden, koca'l 
smdan, evlâtlarından iyi mual 
mele göıiır. Ve onun yetiştirdiği 
çocuklardan da memleket azaniC
iCcidiiücu'iii Utiiımı ııuy-^
vad"c. bir vük teşkil etmeğe, bu başkalarına gördürmek,
r . e .,.... . ev halkım emri altına almak,tarihle başlar, bonra mekte[> . . - ·
çağı gelip do. M.slomlı m c;a .y köşesindeki
ma hayal-ina girince şaşalar. .. .
Kendisi için mektep, çok büyük suslu kelimelerle dil dokup, keıı-
- II . I il K.v dılenm mazur göstermeye o de-ağırlık teşkil eden, sıkıcı bir yer- · , . · t . .  r j  ı
dir. Daima halsizlik taklitleri ıcce gayret gösterirler kı, hay- surette faydalanır,
liaşgösterir. E trafın  m erham eti-
; i
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Ge<5<înlC4rdö eski bir dostum 
blıc uğtrunıtşii. Çok yorgun 
vp görünüyordu. *'No
yaî>ecnğımv bücsniyorutn'· ^y« 
dı-rt ysuidu "AUj aydır bİAİm 
i?ın yeni bir bmnşım gellştlf· 
mek İçin duruyorum;
tabu geecleri geş vjüıte kudur 
çaitşinara İcat» ed i^r; bnxen 
«ve yemeğe ddnaalyoruni; ge 
c-tlcri iüç bir, yere çıkanuyo· 
CU& Bir kere c«a« kuruU;), 
yine eski bile döneceğiz. Fa* 
kat bunu blr ^ürJü karmui 
«nJatamıyorutn. GUnümöz hep 
ayrı.. Bca işimm ba-şında; o 
^Yde geçtiği için, o kadar ü- 
zülüyor ki, benim de »evkim 
ktnhy'or; onu dti^fünıaekten 
kendimi i;îûnc lâyıkiyle vere· 
miyonun,” . ,
.iUm çaJrşmamn gerektiği 
^  devi-eler, bUbmiaa zevceler 
için, hiç kolay zamanlar i dc' 
güdir. Çünkü, kocanın için. 
den başka hic bir »ey düşün, 
tnez hâle gelir; gözünde aa- 
;deoş gayçaine ulaşmak.' işini 
baaşıroak vardır,*: B ^ le  za* 
maşlarda , her »e kadar 
hajjniziîen memnuft 'olmasanız 
bite, iine de peş'eli gözüküp, 
koea ı^zm mânfcviyfttınr yük» 
sçl^mck için ehnizuen be* ¿e-
.»cni yapacakaınuL
• Hattâ,: kendinize.’ y înirîncs 
şateter huhnaıua, şâyânı *^v» 
şiyedir. Meselâ,. Ov vabtcvka- 
W  gesmeğe y-akit bulamadu 
gınız sergileri. Tr,ö'»r!»'-i -»ör' 
şiar, ^kpaşerlere gidebilir ve- 
y*., bir hayır mOeşşıesesinde 
^^b^sahUímniz. , . “
Bu iedakârliklann y’âlmz 
mahdut hir zaman için oldu  ^
ffunu aklınızdan çıkarmayın; 
hattâ. her iş yoluna girdikten 
sonra, ikinci bir balayı şeya- 
,hati dahi yapabilirainiz.
\Bir erkeğin mesleği he olur*
ea olsun, bv snhad» ilerleme· 
pimle briiuff-'t *>ek büyük ro­
lü vurdır. Ü'{Vcclo.r. her şn -
tnan İçin ht^'tesle iyi ghçın
meU muhitin parUarmn uy- 
mayi blitneteliricf. Kğcr ко- 
çanız Itugün baelt btr İşte çu- 
Itgtvorım. piz elinizi kohımızu 
bağlnyıp* kendi İşinize çekil · 
тп у^Ш: bUyilk ndnm
lan. bugün küçük içjierıte çn· 
hştiğini ziionettiğiniz кипя·· - 
lercilr,
vesinde tet bu^'nmaz; ancak 
uzun .lencter çüiuşmaşiyic çı­
raya yükselir. :Иг de onun yvia
eelmwine ayah uydurnbılecck
misiniz? Silin t!e nimenden
hazıriaumüihlî! tah.4 ilınız ku 
Işf. buna muJeretîer değil. «;n- 
reler bulmanız lâzımdır. Y^ni 
arkadaşlar edinip, e.skılenyle 
elan baflan derinleştirmeniz
gçreVir. Her zaman içm ko- 
famzin ekaikienni tamamla_- 
yupi meziyetlerini yetişmemc
çalışmalısınız.
Pek eski zamanlardan ben, 
hattâ diyebilirim ki, ri'.ngara 
devrinden beri, kadir,lav*, ınız’ 
nıızlanmayı ye naz yapmayı, 
arzularma ula,şDiak için b*,r 
silâh olarak kcllanraışlardır. 
Fakat tm taktik pek çok ke- 
j-y.çî· aJtîfi teair yapmı.ftır. Hat 
tâ. kocalar arasında açılan 
bir ankette, kadınlarda bul­
dukları en ho,şa gitmeyen ta-
Yükseltir
bakalım dfthi çocuk, buailn Iş- 
ter htuiil glUl? patron
seni telen mİ çıkardı? Eiv k y  
fnsi hiıitay» vcrltecok, unui· 
ma!" diye onu Iğuslcrniiş,,
Bu vaziyet senclorco devam 
etmiş, Yılmayan adam, bugUa 
büyük bir tırmanın yai'direk- 
türü olmuş. Karıemn 
çoktan ayrılnuşlar,. fyltndlkl 
karısı, onu gayot ıy\ anlıyor 
ve hasret kaldığı .sevgi ve Itı- 
mwh güstermekte kusur et­
ini yormu-Ş..
liırdırcı zevceler, daim a ·/ 
kâyet (»derek. Iflzurmıuz mu· 
kiiycsclcr yaparak, her şeye 
kniMt ho.şnut»ur.luk ifade ede­
rek, kocalannın hnya,tmi zehir 
ederler, Kom-şulan ile da.ml 
bir boy (ilçUr,me hevesinde - 
d iller; tatm in edilmeleri Çok
zordur, . .
MıtmızUk. bir haatalık gi­
bidir. Şayet kendinizden şüp­
he edivoıvıaniz, derhal tedavi­
ye başlayın, tik  iş olarak, 
lülenizi yardıma çağırın, bite· 
diğiniz .şeyleri elde etmek İçin 
yumuşak Tiıetûdlar iiiı.Uarun ve 
haftalarca hatırhatm aktan çe­
kinin, Meselâ Kocanıza, .¿en 
bahçede çimenleri düzeltirken, 
ben de .sana o sevdiğin ta t l ı­
dan yarjanm !" dejídn ve bir 
daha lekrarlarnaya lüzum gim
i V*»-. i
eqk rev almmtır.
Eski bir aile dostumuz, her  
tuttuğu işi küçüm&tiyen karı- 
smm' a* daha hayatına nıâi 
olacağını esefle anlatmıştı, tşe  
ilk, küçük bir ticaretle baş- 
Mamış. kendisi i.şini pek sev ­
diği halde, karısı halinden hiç 
гпещрип değüroiş,. A:k>şaxnları 
kocaiîîm alayla karşılar; "Gel
t e r m e y in .
Her çeyden eğîçnçe çıkar - 
mağa, ' zevk almağa çalışın, 
Aplamauıguıu Ulunan no;·-·» 
lan berabercekp nuşrnaktan. 
çekinmeyim Küçük anlaşmaz­
lıklarınız* veya o ân sinirinize 
dokunan herhangi bir hâdise­
yi bir yere kaydedip, bir z,·*- 
man sonra.halletmek için, bir 
kenara koyun. Tekrar baktı­
ğınız zaman, bunun ne kadar 





G c '.',o n lcn :b  b i r  â r .v c U e , Л -  
r n c r ik i i  B i r l c ç i k  D e v le t le r in in  
o n  c i 'k i  f i r m a J a n n i ln n  b i r in i  
id a r e  e d e n  b i r  z a t ın  y a n ın a  
o t u r r m i4tu îi» .  " ÎS c v c c le r ,  k o c a ­
la r ın a  iş  h a y a t la r ın c ln  n n a il 
y a r d ım  e d e b i l i r le r ? ’ '  d iy e  s o r ­
d u m . C e v a b ı;  " B ö n c e ,  b u  m e v  
z u d a  k n d ı tU a r a  i k i  Iş  d ü ş ü y o r : 
K o c a la r ın ı  s e v m e k  ve  sıra.·?! 
g e lin c e ,  o n la r ı  k e n d i  h a l le r in e  
b ı r a k n ıa y ı  b i lm e k . . ' '
K a d ın la ; · ,  k o c n ln n m r ,  m u l r  
tn c  o ld u k la r ı  s ıc a k  y u v a y ı  k u  
r n b ü m e l ld l f l c r  v e  k o c a in ir ın m  
le te n n e  d o  k r a } ş m a in ,a l ıd ı r la r ·  
B d y le c e  o n la r  d a ,  k a b i l iy e t  v e  
z e k A la n n m  e lv e r d iğ i  k a d a r ,  
tn c .9 İe k !c r in d e  i l e r le r le r .  B a l ·  
m a  k o c a la n n t f )  l î j te r in u  k a r ı ·  
e a n . I f ız u m lu  Î ü z u m s u î i . f i k l r l c r  
id e y im  e d e n , ç a l ış m a  s a a tle r?  
v e y a  a l d ı k t i i n  m a a ş ın  a s l ığ ın ­
d a n  d o la y ı  öon.5U» ş lk A y e t lc r *  
<lo b u h ın a n  z e v c e le r ,  k o c a la r ı ­
n ı  m a i ıv c d c r lc r .
K o c a n ız ın  I ş le r i r . l  a l t  Ü s t e t -  
ro e k  i<;in, » u n la n  y c p m a n ız  | 
k a f i d i r :
1 _ _  ¿ '.e k re te r in e  h o r  m u a -  i
m e ie  e d ip , ОПЛ h rv 'id in i b i ld i r ·  ■ 
'ıb 'e îc ' İ ç in  b l r  t o k  f ı r s a t  k a ç ı r -  i 
rn a m a k ..  t y l  b i r  » с к г е Ц г и к а у  i 
b e tm e k ,  b i r  i.Ş a d a m ın ın ·  b ü -  
t i ' ın  iç in i  b o z a t i iU r .
2 -- K o c a n ız a  i t l in d e  Ы г  
k a c  d ç fa  t e le fo n  e d e re k ,  o m ı 
e i in Ü ik  d e r t l e r i n i z  v e y a  a ip a -  
M & a ş ın ı a ld ığ ı  i iU n  d a lre a in 'e  
g i tm e y i  ih m â l  e tm e m e k le  de . 
o n u  агка< 1 а д !а г 1 y a n ın d a  k ü ­
ç ü k  d ü ş ü tm ü ş  û l ı t r a ı ın u z
3 --r İS} a r k a d a s U . r ın ır ı  h a - 
n i t n la r i v ie  i v i  e c ç l ı ırn e m e k ,
-1 -  O il 11 La i ö d e n  s o ğ u tm e k .  
n u 'a ş ın ın  e a lı.ş m a a ın a  - o r e  
r n k  az n id u - h ın u ,  o n u  t a k d i r  
f  tm e d ik le r İM İ  t e lk in  e tm e k ..  
K o c a n ız  ç o k  g e ç m e d e n  iş in i  
ih m â l e tm e ğ e  b a s l ıv a ç a k t ı r ,
5 —  i s in i  d a h a  i y i  y a n a h i-
» ,·./- r. o  i . ■ »' ■ ' 't  t r ' . r ·  !'·. f i  yv I l . r » " '» '· '
o o h p o h la m a s ı lâ z ım  g e ld iğ in i  
t e k r a r la m a k ,
6  - -  K a z a n c ın ın  c o k  o ld u ğ u  
in t ib a ın ı  v e n m e k  iç in ,  m u a z ­
z a m  p a r t i l e r ,  d a v e t le r  v e rm e k ,  
g ö s te r iş e  k a ç m .a k .
L E F
S İ Z İ N L E
E V L E N M E 2
Dergimizin yalnız kadın sorunlarına 
eğildiğini düşünen birçok erkek arka­
daşımız, "Hiç bizim sorunlarımızı işle­
meye niyetiniz yokm u? '' şeklinde 
sitemde bulundular. Biz, ''Kadınların 
sorunları sizin sorunlannızdır" dediy­
sek de dinletemedik. Sonunda kendile­
riyle oturup erkek erkeğe, uzun uzun 
konuştuk. Biz sorduk onlar anlattılar, 
onlar anlattı biz yazdık. Söyleşimiz 
bitince gördük ki gene bayan okurlan- 
mızın ekmeğine yag sürmüşüz. Eee de­
dik, otuz iki yıllık K adın Dergisiyiz, bu 
yaştan sonra erkeleten yana olursak 
bunca zamandır dergimize adını veren­
ler bize ne der sonra? ..
Bu yazımızı okuyan evlenmeye 
aday genç kızlarımız ve tüm bayanlar, 
ağzı sütten yanrnışi; yanmamışı, erkek­
lerin kendilerine sağlam bir ipucu ver­
diklerini anlayacaklar. Eh artık,bizden 
yazması...
Erkeklere alışık olmadıkları bir soru 
sorduk. Onlann eırlenmek istedikleri 
değil, evlenmek ¡itemedikleri kadın- 
lann özelliklerinin neler olduğunu 






Erkeklere sülük gibi yapışan ve bir 
an bile peşlerinden ayrılmayan kadın­
lar, onlarda havasızlıktan boğuluyor- 
muş izlenimi yaratıyor. Bu tip bir ha­
nımla beraber olmak bahtsızlığına uğ­
rayan erkek, ne kadar kibar olursa 
olsun sonunda kaba, davranmak zorun­
da kalıyor. En iyisi b u  tip kadınlardan 
uzak durmak.
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KENDİNDEN AŞIRI DERECEDE 
EMİN OLAN KADINLAR :
Kendisinden aşırı derecede emin ka­
dınlar vardır. Her yönü ile mükemmel 
olduğunu sananlar. İnsan denen varlığın 
kusur işleyebileceğini düşünemeyen 
tipler... Bunlar erkeklere evin demirbaş 
bir eşyası gözüyle bakarlar. Yapışkan 
kadınların aksine, bunlar, erkek eve bir 
hafta uğramasa bile aldırış etmezler.
BİRAZ MÜCADELE :
Erkeğin her dediğine bir robot gibi 
uyan kadınlar da var. Bunlar da hiç çe­
kilmez doğrusu. Kadın dediğin biraz 
kişiliğini ortaya koymaya çalışmalıdır. 
Ailede tam bir uyumun doğması için 
karşılıklı tartışmaya gerek vardır. Ka­
dın ailede silik olmamahdır. Erkeğin 
her isteğine evet diyen bir kadınla 
sürülecek hayat herhalde sıkıcı olur.
SOĞUK KADINLAR :
Bu tip kadınların hemen hepsi, ken­
dilerini öpmeye ya da biraz okşamaya 
kalkan kocalarını sanki şaşılacak bir- 
şey yapıyormuş gibi boş bakışlarla 
süzer dururlar. Büyük konuşmayalım 
ama böyle bir kadınla evlenmektense 
heykel müzelerinden birinde mumya­
laşmak daha iyidir herhalde.
KISKANÇ KADINLAR :
Aşırı kıskanç kadınlar, erkeğin ha­
yatını zindan ederler.Onlara sorarsanız 
kocaları her fırsatta kendilerini aldat­
maktadır. Adamı tek başına köşedeki 
bakkalda bile bırakmali istemezler. İş 
yerlerinde onu yaşlı bir beyin veya ba­
yanın gizli gözetiminde tutmaya çalı­
şırlar. Bir k>plantı dönüşü "O sarışın 
neden sana öyle dikkatli baktı" diye 
başlayan tartışma, kısa bir süre sonra 
cehennem azabı gibi kavgaya dönüşür. 
Evet, bir kadın kocasını sevdiğini ispat 
için kıskançlığını belirtir ama hayatı 
yaşanmaz hale getirecek şekilde de­
ğil...
Article41 (Cont.d)
EVET KELİMESİNİ SÖZLÜKLE- 
RlNDEN SİLENLER :
Yukarıdaki kadın tipinin tam tersi 
olanlar da vardır. Bunlar bu defa eşleri­
nin her dediğine hayır der dururlar. 
Onları reddetmek kendileri için büyük 
bir zevktir sanki. Ne güzelsin karıcı­
ğım" deseniz bile "hayır" diyecekler­
dir, reddedeceklerdir. Onlar da ayn bir 
dert.
İŞİNDEN YORGUN DÖNEN 
ADAM:
Hele işten yorgun argın dönen, tek 
arzusu huzur, lezzetli bir yemek ve 
dinlenme olan kocalarına günün bütün 
dertlerini anlatıp çatlatan kadınlan 
insanın boğacağı gelir. Bu gibi 
hanımlar, erkek eve geldiğinde, kaşa: 
bin çıragıyle nasıl kavga ettiğini,,ço­
cukların ne kadar yaramazlık yaptı­
ğını, ütü yaparken sigortanın attığın^ 
tam çamaşır yıkarken suyun k e â l ·  
diğini anlatmaya başlar. Zaten akşama 
kadar bin türlü dertle çileden çıkan 
adamcağız geldiği kapıdan dışarı fırlçı- 
yıp soluğu meyhanede almazsa bravo 
doğrusu.
BEKAR YAŞAYIN DAHA İYİ
Şayet düzensiz, pasaklı bir kadınla 
evlenecekseniz bekar yaşayın daha iyi. 
Hayalinizde,saçları bigudili yüzü kreme 
bulanmış, sırtında perişan bir sabahlık­
la kahvaltıya oturmuş bir kadını can- 
landırabiliyor musunuz? .. Bu tip ka­
dınlar sadece adamın iştahını kaçır­
makla kalmaz, evden firar ettirirler 
billalıi... Kendisine çeki-düzen veremi- 
yen bir kadın evine hiç veremeyecek­
tir. Tanrı o erkeğe acısın...
PEKİYİ KİMİNLE EVLENME-
Ll....?
Bana sorarsanız, evleneceğim ka· 
dın,genç, güzel, sağlıklı, becerikli, anla­
yışlı, iyi huylu, neşeli, kibar ve biraz 
da paralı olmalıdır. Ancak böyle bir 
hanım bulsam bile onun beni kocalığa 
kabul edeceğini pek tahmin etmiyo­
rum. Bu yüzden evlenmekten vazgeç­
mek gerekiyor. Müzmin bekarlık her­
halde daha iyi...
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K o c a n ı z ı n  sizd e n  neler b e k le d iğ in
s
biliyormusunuz?..
Hazırlayacağım bu yazı üzerine kafamda bin- 
bir türlü sual ve cevaplar şeridi geçerken, yolun 
kenarına çekmiş bir otomobil dikkatimi çekti.
Ankara asfaltı üzerindeki Göztepe sapağını 
biraz geçtikten sonra lastiği patlamıştı deli­
kanlının. Kolay gelsin diyerek indim otomobi­
limden ve işin iyi safhasına geldiğini gördükten 
sonra sordum.
* - Evleneceğim kadın nasıl olmalı? diye.
Hiç düşünmeden cevap verdi,
- - Evleneceğim kadın, genç, güzel, bece­
rikli, tutumlu, kültürlü, zengin olmalı dedi.
Aldığım bu cevaptan sonra arabama bi­
nip yola koyüldum. Eve gidene kadar düşün- 
düiTb Böyle bir sual karşısında ben olsam nasıl 
ceyap verirdim. Elbette ki ben de isteyecektim | 
bütün bunları. Hele bugünkü koşullarda belki | 
daha da fazlasını isterdim. Han, hamam, apar<- | 
manlar, gemiler, yazlık - kışlık villalar vesaire | 
vesaire.. Peki bulduğumuzu düşünelim bir an 
için. Tüm bu meziyetlere sahip bir hanım ЬиЦ- 
bjldiğirn takdirde acaba o beni kocalığa kabiil 
edecek miydi?
O halde bu suali değiştirmek gerekiyordu.
Evvela ihtiyar, yüzüne bakılmayacak kadar 0 ^  
kin, ya da aklı kıt hanımları listeden çıkardıİG 
t^n sonra geri kalan kadınlardan hangileriyle 
evlenmek istemeyeceğimizi öğrenmeye çalışmak 
amacıyla bir sual hazırladım.
(EVLENMEK İSTEMEYECEĞİNİZ KADIN
NASIL OLMALI?)
Bu tür sualin birinci cevabını ünlü komed­
yen Sadrı Alışık'tan aldım.
- Muhakkak tei her kadının bir güzel tarafı 
vardır. Mesele onu bulabilmekte. Ama ben Çol- 
pan'dan başka bir kadınla evlenmek istemezdim, 
dedi.
Bir komedi oyuncusundan başka türlü ce­
vap alamayacağımızı bilerek de olsa sormuştuk 
bu suali.
Bir filmin galasındaydık. Ünlü sanatçılar, sırtındaki eski püskü bir gecelikle kahvaltı masa 
işadamları ve gazeteci arkadaşlarımız vardı. Pek | kurulmuş acayip bir şey. Kendisine bak-
çok kimseye bu suali sorduk. Sonuç olarak da -ı*
şunu öğrenebildik:
Erkeklere sülük gibi yapışan ve bir an bilç 
peşlerini bırakmayan kadınlar, erkekleri haya­
sızlıktan boğuluyormuş duygusunu uyandırıyor- 
lir . Bu tip bir hanımla beraber bulunmak baht­
sızlığına uğrayan erkek ne yaparsa yapsın, so­
nunda çok kaba şekilde hareket etmek zorunda 
kalacağından en iyisi böyle kadınlardan müm­
kün olduğu kadar Özak kalmakmış.
Fazla serbest yaradılışlı, kendinden aşırı 
emin kadınlar, ne yazık ki erkeklere evin demiş- 
i>eş bir eşyası gözüyle bakarlar.
Biraz evvelki kadın tipi ile bu tipteki ka­
dınlar arasındaki farkı da şöyle anlatmak müm­
kün. Önceki kadın, eve birazcık geç gelindi­
ğinde dünyanın en büyük suçlarından birini 
işlomişcesine kıyametler koparken, şimdi sözü 
edilen kadın ise, geç gelmek bir yana eve haf- 
Ul.irta uğranılmaması halinde aldinş bile etrı»^ 
ycceği görüşünde birleşiliyor.r _______
Erkeğin her dediğine uyan, istenen her 
şe\e evet diyen bir kadınla sürülecek hayat, 
mutlaka sıkıcı ve monotondur. Ailede tam bir 
ahenk sağlanması için karı-koca arasında biraz 
mücadeleye ihtiyaç vardır. Yoksa hayatın anla-^  
mı kalmayacağı söyleniyor.
Her şeye evet diyen kadınların tamamen 
tersi olan kadınlar da vârdır. Yani ne olursa 
olsun kocasının her dediğine hayır demeyi
İadei edinmiştir. Evet kelimesini lugatından sil- i · ■ · , . .
mış olan kadınlarla da yaşamak herhalde çeki-i 
lecek bir iş olmasa gerek deyip sözü bağlavm-j 
lar da var. !
PASAKLI KADINLAR
Erkeklerin %90*ının görüşü pasaklı kadınla 
evlenmemek. Şayet pasaklı bir kadınla evlene­
cekseniz, ömrünüzün sonuna kadar bekar kalın 
daha iyi, derler. Hayallerinde canlanan şey ise 
saçlarında bigudiler sarılı yüzü kreme bulanmış,
Article 42: August 1979
ma>an kadının evi de toz duman darmadağınık 
olacağından zavallı adamın eve geleceğine köprü 




İffet Halim O R U Z
BECERİKSİZ KADINLAR
[ i
Beceriksiz bir kadınla evlenmek erkek 
için felaketin ta kendisidir. Böyle kadınl4r 
evin işini alt üst eder, etraf darmadağınık, aradı* 
ğınız hiç bir şey yerinde değildir. Yemekleri 
berbattır. Hangi işi ne zaman yapacağını bilrrıoz 
ve hiç bir işi zamanında bitirmez. Tüm bunla­
ra karşı biraz sıkıntıyla karşılaşınca da hemen 
hastalanıverir. Bütün bunlar elbette ki bu gii- 
nün kadınının hatası değildir. Bu bir eğliırp 
meselesidir. Yarının kadınları da aynı olacdK- 
tır elbet. Çünkü okullarda bir ev kadınının >4- 
pacağı şeylerin dışında her şey öğreniyorlar.
Meseleye temelden bakmak, işi eğilimle 
I halletmek gerektiğine inanıyor erkekler. ^
KISKANÇ KADINLAR
Aşırı kıskanç kadınlar, erkeğin hayatını 
bir kabus haline sokar, kendilerini de harap 
ederler. O tip kadınlara sorarsanız, kocalın 
kendilerini her fırsatta aldatmaktadırlar. .Ada­
mı tek başına köşedeki bakkala bile gönderi- 
mezler. Bir düğün, bir toplantı, bir balı vs. dö- ' 
nüşü kadın başlar dırdır etmeye, (o safişın 
kadın sana bakıp neden gülümsüyordu? Fiş- 
mikan kadına sen neden bakıyordıın?). gibi 
hafiften başlayan tartışma kısa bir sureı^^onra. 
cehennem azabına dönebilir. Erkek gittiğine 
gideceğine bin pişman olur. Evet bir kadıp 
kocasını sevdiğini ve ona değer verdiğihi beHI 
etmesi içih biraz kıskanması normaldir anla 
herhalde böylesi değil görüşü yüzde 99*ün üstüm­
de.
Article 42 (Cont.d)
Article 43: December 23, 1963
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Geçen hafta değineciğL- 
mizi belirttiğimiz Çetin Al- 
tan’ın (Bizde EvliİiLc) baş­
lığı atlında yayınlaneuı yazı­
sı üzeirnde dıUT£u:ağız.
Şunu da açıklamak isterim 
ki, bu yazı ev kadınlarını, 
hattâ aile babalârını çok üz . 
müştür. Aldığun telefonlar­
dan  ^ konuştuğum kişilerin 
deyiıhlefihden bunu anla­
mış bulmuyonun»
örneğin iki çocuk^ anne^ 
ve evi içiıi^çırpıhanı, o evin 
kadını, lıeüı bakıcıaı 
olan bir ev'kadıhi ' benden 
bu yazıya ınutlâksı cevap | 
vermemi istiyorduk Diyordu ' 
ki;- '-vy;.
«Siz çalışan bîr kaidınsmız. 
Kadm dâvası i^ n i ıd e  tezi­
niz vardıır; ' Aıicak, ^bizleri, 
duyğulâ]^anV''âîÎâ' '^ ^âıihelik 
ödevihdeh uzak 'bîr‘ menfa­
at küklaâi' haline bu
görüşe karşı, sâvuaıunuz ri­
ca edelim.» '
Benim tezim bflinir. Tür­
kiye'de Ü£İ el yerine dört 
elle çalışıbnasmı savunan 
ve ömrünü Atatürk Kadui 
Devriınleırine harcayan biri­
sim.
Ama bizim hesaplarımız 
içinde köydeki ninenin ça­
bası kadar aOe kadmmm da 
çabası vardr. Biz eski tabiri 
ile tufeyli kadına karşıyız...
Dostumuz Çetin Altan 
be yazısmda hiçbir ayuma 
yapnuyarak, hattâ şehirde 
yaşayan kadımn yüzde dok­
san beşini bu tufeyli kadm 
tipi olarak göstererek bir ra 
kam hatasma da düşmüş­
tür. I^i, niemur, Öğretmen, 
tezgâhtar, hakîm  ^ hekim gL. 
bi çeşitli kadın meslek erba- 
bııun sayısmda yanılmıştır.
Evet, şehirlerde bir tip ka 
dm vardır ki, eşiıu, sömü­
rür. Ama sömüriilmeğe de 
değer, o, doğu beyi...
Kendbinin de yazdığı gibi 
kadım bir mal-olarak gören 
erkek, kendîstne göre uygar 
bir brtama ulaşınca kadmı 
kuklalâştınr. tşte bu kukla- 
nm görüşleri arasında sö­
mürgecilik de vardır.
Ev kadmmm bu yaratık 
ile ilgili olmadıgmı, bizim 
teşkUâtsız yaşantımız içinde 
(Devamı 16. sayfada)
Ai'ticle 44: November 1972
Ev kadını de^nmini şöyle tanımlayabiliriz: 
Ev işleri, çocuk bakımı ve kocanın hizmet ve 
zevkinden gayrı hiç bir konuda çaba gösterme­
yen kadındır. Bu bakımdan, ev kadınları, kü­
mes tavuğu ve kuluçka makinesi olarak nitele­
nir. Bazı kocaların da aile toplantılarında karı­
ları için «Nikâhlı h izm etçim  veya nikâhlı m et­
resim» diye yârenlik yaptıkları görülür.
Ev kadını tipi, dinî, ekonomik ve sair se­
beplerle, daha doğrusu, erkeğin kurnazlığı ve 
kaba kuvvetiyle, Ata - Erkil aile sistemine dö­
nüşle ortaya çıkmıştır. Daha önce Ana - Erkil 
aile, yani kadının egemenlik ,çağı idi. Medeni­
yet, kadını köleleştirmiştir. O yandan bu yana 
kadın, erkeğin hizmet ve zevki için yetiştiril­
m ektedir ve bu maksatla okullar bile açılmış­
tır. §u tekerlemeler, bu. eğitim sistemini belirt­
mektedir: Kız, anadan öğrenir yemeği, biçkiyi. 
Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı... Yani, 
erkek kazanacak, kadın evde hizmet yapacak. 
Barbarizm çağından kalma bu zihniyet hâlâ sü­
rüp gitmektedir. Yani, sosyal alanda, teknolo­
jik paralelinde bir ilerleme görülmemektedir. 
«Erkek gezer havai, havai. D işi kuş yapar y u ­
vayı.» denmekle, bu alanda, m edeniyette üsta­
dımız olan hayvandan daha ileri gidemediği­
miz görülmektedir. Bu konuda insanlık tutucu 
ve gericidir. Ve bu zihniyeti yıkmak, uzaya fü­
ze fırlatm aktan daha zordur. Bu tekerlem eden 
de anladığımıza göre kadın, yuva yapacak, e r­
kek de, onun bu didinmesini fırsat bilerek di­
lediği gibi yaşayacak. Bu satırları yazarken bir 
gazetenin, bir yabancıdan aktardığı yazıyı gör­
düm. Kadınların kocalarını m utlu kılmak için 
öğütler- Çünkü, bu orta çağ zihniyetine göre 
aslolan erkeğin m utluluğudur. Onun Allahı ay­
rıdır. Kadın bunun için yaratılm ıştır. Kocanın 
kadını mutlu etmesi öğütlenmeye değmez!» ka­
dın, evin hem halayığı, hem hanımıdır. Erkek­
se sadece efendisidir. Efendi, sahip demektir. 
Karısının, yani tutsağının sahibidir. Eski ka­
dınlar kocalarına «efendi» diye hitap ederler­
di. «Kadının eli, kaşık sapından kabarır.» E r­
kek de eli ■ kabarm ayan kadınlar peşinde koşar. 
Onun için kadın: «kaşık düşnianıdır.» Çünkü, 
o doyurur.
Ev kadınları çoğunlukla tahsilsizdir. An­
cak, zengin ve kıskanç kocalar, tahsilli karıla­
rını çalıştırmazlar. Böylece, devletin ve mille­
tin bu tahsil için yaptığı masraf havaya gider.
İnsan enerjisin in  böylece israfı gelişm em iş ü l­
keler İçin , büyük bir zarardır.
Ev kadını, erkeğin  e lin e baktığından kişi- 
İjğini kaybetm iştir. B ir çok ev kadını haftada 
99 saat, boğazı tokluğuna ev işlerinde çalışan  
ücretsiz İşçidir, E rkekler para kâzanmak için 
bu k^dar 7/orülm adıkları halde, yine onlardan  
hizm et beklerler. Ancak, zengin ailelerde ka­
dın, hizn'|etçi ve m akineler sayesinde yorgun­
luktan kürtuiüp koket, olur.
Ev kadını genellikle kasaba ve şehirlerde­
dir. Köy kadınları, ev kadını sayılmamalıdır. 
Çünkü, tarladaj sapanda kocasından fazla çalı­
şan bir üretm endir. Kasaba ve şehirli kadınlar 
gibi asalak değildir.. Klâsik ev kadım-, tüketm en 
olduğundan kocanın eline bakar. «Veren el, 
alan elden :;iistün» olduğundan onun em rinde­
dir.. Kayıtsız, şartsız ona itaat zor,undadır. Ko­
ca, bu hakla onu dövebilir de... Böylece; A n a­
yasanın, insan ve vatandaş saymasına rağmen 
kadın, hak ve eşitlikten yoksundur. Çünkü, 
hürriyetin ilk şartı, iktisaden hür olmaktır. 
Kadının İktisadî olması, m utlaka resmî veya 
özel bir yerde çalışarak para kazanması demek 
değildir. Evinde dokumacılık falan gibi gizli 
işçilik yapanlardan başka, resim, müzik gibi 
konularda çalışan, hayatlarını derneklere vak­
feden kadınlar da tam  bir ev kadını sayılmaz.
Ev kadınları çeşitli tiplere ayrılır. 1 — 
Hayatım evine, çocuklarına, kocalarına vakfe­
den - saçını süpürge yapan - hanım  hanımcık 
kadınlar.· 2 — Terzi ile berber arasında mekik 
dokuyan,· kabul günlerinde gösteriş ve dediko­
du ile zaman ’öldüren kadınlar, 3 — Sosyetede 
sükse yaratm aya çabalayan züppe, hoppa k a­
dınlar,
■Ev kadınlığı zor ve yorucudur. Hele işini 
plânlayamay,anlar, vaktinden önce çökerler. 
Huysuz, dırdırcı, geçimsiz, çekilmez bir duru- 
.ma girerler. .
Çalışan kadınlar: da aynı zam anda ev kadı­
nıdırlar. Onlar için hayat, daha yorucudur. 
Yorgun argın eve dönüp ev işi yapm ak!.. Aynı 
işte çalışan ve kocasından da fazla çalışan k a ­
dın, daha çok . yorulduğu halde,^ .eve dönünce 
kocasına hizmet zorundadır. O, gazetesini okur­
ken kahve pişirecektir. Bu im tiyazın  hiç b ir 
mantıkî, dinî v.s. dayanağı yoktur. Bu gelenek
(D e v a m ı karşıda)
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T йссаг 
K a d ın la r
Yazan: Şükûfe Nih<d
Erkeği hâlâ, ilikleri ne kadar 
3f^yip kemirecek bir av ol^Vcik dü 
sünen kadınlar; sayıları a? bile 
olsa, yine kadu'dığ^n yüz kaı-asu 
d ırlar.. Kadın artık öğı^nmeli, 
inanmalı ki, erkek; sadece bir ha 
yat arkaaaşıdır. Bu hayatin sava  
şı, kazancı, sevinci, kedeı'l arala­
rında paylaşıIaraJc hayat yolunu 
beraber geçecek; o yolun güçlük­
lerini beraber yenerek hayatı da 
ha katlanılabilir bir hale getire - 
cek bir dosttur. Bundan (lolayı, 
evlenmeye kalkan bir kailin, ha­
yat arkadaşının omuzlarına çeldi 
mez bîr >4ik olmak, ondan €:ücü 
yetmiyeceği şeyler istemek ço _ 
cukluğ-unda, hayır, zaHinJi^ude 
bulunursa, elbette şerefli Ы*“ l’Aa- 
rekette bulunmuş olmaz.
Zaman zaman hepimizin rastla 
dığı böyle kadın tipleri yar dm.
Son günlerde yine bunlardan 
bir tanesini tanıdım.
ürkek küçük bir işte çalışan 
genç bir adp^m. Birbirlerini tanı­
yıp evlenmeye karar vermişler. 
Genç kız, iîk günler son derece 
insaflı görünmek rolünü oyna - 
mış, küçük bütçesine kanaat ede 
rek ona iyi bir hayat arkadaşı o- 
labileceğine çocuğu kandırmış.
Nikahlandılar. Fakat bir türlü 
evlenemiyorlardı. Çünkü ilk gün 
lerde o kadar kanaat sahibi gö­
rünen, her şeye razı olan tazecik, 
ev, yuva kurabilmek için, neler, 
neler istiyordu!
Odalar döşenecek, elbiseler , 
mantolar yapılacak, yüz görüm­
lü lükleri alınacak, dam at gayet 
iyi kıyafette olacak ve bunların 
hepsini ancak o yapacak! Genç 
kiz yalnız ortaya bir liste atıyor, 
evlenmek için ancak gösterilen 
şeylerin alınması gerektiğim  soy 
lüyor.
Halbuki delikanlı, daha nikah 
masrafının altından kurtulam a - 
mış. Genç kız en iyi şekerciler - 
den en yüksek fiyatlarla şeker
Aiticle 45: May 2 1 , 1951
kutulan yaptırtm ıştı. NikâhlıkÎ
elbisesini de eşine aldırmış, eşL |
nin, dostunun binmesi icin nikâhî/  .............  . .. I
dairesinin önüne bir düzüne oto^
mobil getirtm işti. Zavallı kızca 
ğız, ömrü boyunca yaşadığı fa^| 
kir hayattan ancak bu şeikilde; 
kurtulmayı aklına koymuş, eşîne^· 
dostuna karşı ancak böylece ba-· 
şını yükseltebileceğini düşün -· 
müştü. A rtık  zavc-llı genç insafJ 
sızca soyuluyordu! . ij
Nihayet, ne yapıp yapıp aylaı^ 
ca sonra evlendiler. Evlendiler^ 
ama, delikanlı bir ay sonra yata­
ğa düştü. Borç sıkıntısı, açlık,|
ve kadmır? bitmek, tükenmek biLj
mey en kapıdsleri!..
En (ufcik bir itiraza imkân yok| 
tur, hemen:
— İstem iyorsan başını
git! benim nikahımı, nafakaıni| ^ . .. .ver. Kendine güven emiyorsan
diye evlendin?!,, sözü hazır!,.
i
Bu tip kııdınların terb:ye есШг| 
т е к  zamanı çoktan gelrnîştîr^ 
Görülüyor ki, her zaman егкЛ ^ 
1er kadmlcir.t değil; aurasıra da ka| 











'‘Erkeğin yalnız bebeği, oyuncağı olmak; böylece 
bir yaşama yolu tutturmak, hiç de şerefli bi^ · şey
değildir../^
Ya zan: Şükâfe Nihutl
— Hangi enstitüden diploma 
aldınız ?
— Kendi kendime öğrendim,
Bu genç kadın, beni evinde 
misafir eden bir dostun gelini.. 
Zeki, oldukça kültürlü, canlı ve 
her türlü ev işinde çok marifet­
li.. Sabahtan akşama kadar e. 
vin içinde akla hayret veren 
bir çeviklikle durmadan çalışı- 
yctt’.
Ramazan ayındayız. Genç 
kadın oruçludur. Lâkin üç kü - 
çük çocuğu var. Onu erkenden
kalkmış görüyorum. Tam vak­
tinde kahvaltı hazır. Çocuklar 
temizlenmiş, giydirilmiş, taran 
mış; çaylarını içerken, genç an­
ne, akşamdan 3^astığın üzerine 
bıraktığı iğne oyasını eline alı­
yor, bir kaç sap örüyor; sonra 
dönüp çocuklara bakıyor.
Daha önce de evin kocaman 
tahta  sofalarını silip süpür 
müştür. ■
Bundan sonra öğle j’emeği 
hazırlığı. Vakit bulursa; arada 
bir dost ziyareti için bir iki sa­
at kadar evden ayrılış. Akşam 
yemeği pişirme..
Ev kalabalık. Genç gelin yal­
nız kocasile, çocukları ile de . 
ğil: ayni zamanda görümcesi - 
nin üç çocuğuna da bakıyor; 
onları da kenui çocukları gibi 
yedirip içiriyor.
Çünkü görümcesi, raliatsız 
olan bir küçük çocuğu ile meş­
guldür.
Genç gelin, bütün dikişlerini 
de dikiyor. Çocuklarının elbise, 
lerini süsleyen çiçekleri de ken­
disi yapıyor.
S o l d u m ;
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dedi.
Hayretler içinde kaldım .
Genç kadın, bu kadar yor - 
günlük içinde neşesini kaybet . 
miyor. Evin b ir şeyi eksik kal­
masın, diye çırpınıyor.
Elinde bir de defteri
Elinde bütçe defteri. İdare 
muntazam, he.saplı.
İyi bir aile kızı, olan ve eşi 
de aydın, kıymetli bir iş sahibi 
olan genç ' kadının gerçekten, 
şerefli bir T ürk  kadınma yara­
şır hayatı var.
Bir yandan, eşi dışarıda aile, 
nin yaşaması, saıadeti için çalı­
şırken, kadın da, yalnız onun 
omuzlarına yüklenmemek için, 
böyle fedakârca evde çalışıyor.
Tufeyli olmak, erkeğin yal - 
niz bebeği, oyuncağı olmak ve 
böylece bir yaşanma yolu tut . 
mak, hiç şerefli bir şey değildir. 
Erkeğe yardım etmek için mut 
lak dışarıda çalışmak da şart 
değildir. Şerefli bir kadın, ко - 
casına böyle de yardım eder. 
Hatta, ailenin yaşama şartları­
na göre, belki en normal olan 
da budur.
Buna, karşılık, genç gelin; ai. 
le arasında ve eşinin yanında 
cüjûik bir '^'-^ ygα görmekle. î'Jo- 
ca .ı, gözleri.nin içine baknmr.
Erkeğinin gösterdiği bu ka - 
dirşinaslık da ayrıca beni pek 
sevindirdi.
Cemiyette kadın
D ün i le  bu günkü cem iy etin  
kad ın ı a rasın d a  bir k ıyaslam a  
yaparsak , zam an la  g e lişen  h a ­
yat şa r t la r ın a  göre bir h ayli 
fark bu luruz.
K a d ın ın  her d ev ird e d eğ iş­
m eyen, d eğ işm em esi icab  eden  
m eziy etler in i: iy i a h lâ k a  sah ip  
olm ak, güzellik , ev k ad ın lığ ı, 
hicap, in c e lik  d iye s ıra lıy a b ili-  
riz. D ü n  evin de otu ran , ev in in  
işi ile  m e şg u l o lan  k a d ın d a  ara­
nan ilk  ve en m ü h im  m eziyet  
uysa llık tı, erkek h ü k ü m lerin in  
üzerinde kalm.ak k a d ın a  h içbir  
zam an m uk add er değ ild i, zira  
erkek iç in  değ il k en d isi iç in  
uysa l o lm ak  m ecb u riy etin d e  
idi. K a d ın la r ın  h o y r a tlık  ve 
in a tla rı İstırap lar ın ı ve k o ca la ­
rın ın  k e n d iler in e  k a rşı fen a  
m u a m eleler in i ar ttırm a k ta n  
başka b ir  şeye  yaram ıyordu . 
K ocasm a karşı şu u rsu z  k a f i  
ita a t m ecb u r iy e tin d e  o la n  kad ın  
d a  so n u n d a  ya şa h s iy e tin i k a y ­
bediyor, u y sa l o lacağ ım  dei^ken 
ap ta lla şıyor , y a h u t da çeş itli 
ku rn azlık larla  ita a t  eder  görü­
nerek  id are  ediyordu. B ugünkü  
cem iyet k a d ın d a  şa h s iy e t le  b ir­
leşm iş bir ita a t, zekâ ile  idare  
ed ilen  bir n eza k et a ra m a k ta ­
dır. İlk  ok u l s ıra la r ın d a n  ü n i­
versite  so n u n a  k ad ar  erk ek­
lerle  beraber o y n a y a n , okuyan, 
arkadaşlık  eden, fik ir  te a t is in ­
d e b u lunan  bir k a d m ın  bugün  
cem iyetin  çeş itli y ö n lerin d e  
fayd a lı o lm ası, cem iy et n iz a m ­
larınd a  söz  sah ib i b u lu n m ası 
kadar tab iî bir şey  ta savvu r  e- 
dilm ez. Z ira ç a lışm a  ve fik ir  
h a y a tın d a  k ad ın  erk eğ in in  ta ­
m am lay ıc ısı o lm alıd ır , ancak  
ik is in in  e le le  verm esi ile  m ü ­
k em m el iş ler  b aşarılab ilir . K a ­
d ın  daha çok zek âye erk ek  d a ­
h a  çok d eh aya  m alik tir . K ad ın  
te.tkik eder, erkek m u h a k em e  
yürütür. H a y a tta  b irşey ler  y a ­
pabilm ek b a k ım ın d a n  m ü c e h ­
h e z  hale gelm iş bir k a d ın ın  
k end isin i y a ln ızca  ev in e , k o c a ­
sm a  çocu k larına  v a k fe tm es i, 
onu  y e tiş tiren  to p lu m a  karşı 
vazifesinii tam am iy le  yap m am ış  
o lm ası dem ektir. M uhak kak  ki 
k ad ın ın  ük  v a z ifesi yu v a sın d a  
başlar, am a b u gü n ü n  ideal, 
kültürlü  kad ın ı m a d d ete n  y ıp ­
ranm ak, m a n en  harab  olm ak  
pah asın a  d a  o^sa her ça ğ rılış ta , 
h e r  vazifeye koşm ak  iç in  k e n ­
d isin de insan  ü stü  bir k u v v et  
b u lan  ve b ü tü n  b u n lar ı gerek  
a ile si ve gerekse e v in in  h a r i­
c in dek i in sa n la ra  k arşı gü lü m ­
seyerek, k a rşıs ın d a k in e  k u v v et  
v e  m etanet vererek ş ik â y e t  e t ­
m ed en  başaran kad ınd ır . G ün-
Dr. N em ika M iir se lo g ln
lük h a y a tın  zor şartları h e r g ü n  
biraz daha ve bütün a ğ ır l ığ ı  ile  
erkeklerin  om uzlarına b in e r k e n  
herşeyi o n d an  bek leyen  ü s te lik  
yeni bu luşlarla  bir h a y li h a f i f ­
lem iş o lan  ev işler in i g ö r m e k le  
vazife ler in i yapm ış o ld u k la r ın a  
kani olan, vak itler in i b ir  şey  
h isse tm iy en  k im seler in  b o ş  ve 
dipsiz sa a d etin i teşk il e d e n  gü ­
rültülü eğ len celerle  g e ç ir e n ,  
h a y a tla r ın ı isra f e tm eğ i e ğ le n ­
m ek telâkki eden k a d ın  a r tık  
bu asrın, bu cem iyetin  b e ğ e n i ­
len , takdir edileni k a d ın ı  o l­
m aktan  çok uzaktır.
Ç ocuk larına iyi bir a n n e ,  k o ­
casın a  sad ık  ve m ü şfik  b i r  z e v ­
ce o lm ak kad ın  için  m e z iy e t  d e ­
ğil tab iî o lm ası icab  e d e n  b ir  
k ey fiy ettir . Çünkü bu o n u n  n a -  
türün de m evcu ttu r, a k s i a n o r ­
m al telâkki ed ilm elid ir . B u g û -
Dr. Nemika MÜRSELOGLU
nün kü ltürlü , şuurlu  k a d ın ı  iç in  
bunların  h a r ic in d e  f e r a g a t  v e  
fa z ile t diye ta v s if  e d i le b ile c e k ,  
nekad ar m ü h im  o la y la r  v a r d ır .  
B ilh assa  m em lek etim iz  g ib i  h e r  
bak ım d an  ilerlem .eye m u h t a ç  
bir top lum d a gerek m e s le k  g e ­
rek cem iy et v a z ife le r in d e  e r ­
kekler gibi y ılm a d a n  ç a l ı ş m a k  
sen e lerce  ge lişm em iz  h u s u s u n ­
da aD em izin ve m e m le k e t in  
yap tığ ı m add î ve m a n e v î  y a ­
tırım lara  karşı ayn i z a m a n d a  
bir v icd an  borcudur. B u g ü n  
varlık lı bir k a d ın ın  d a  . ç a l ı ş ­
m ağa  m ecb ur o lm a d ığ ı h a ld e  
batıl ve gayesiz  o tu rm a sı a n c a k  
geri ka lm ış m ille tlerd e  g ö r ü le n  
bir k ey fiy ettir . Ve k a d ın ı  tat^  
m in siz liğe , b ed b a h tlığ a , h u z u r ­
su zlu ğa  m ah k û m  eder. I t a l d ı k i  
böyle bir k a d ın  k e n d is in i y e t i ş ­
tirm ek, m u h te lif  m ü e s s e s e  v e  
h ayır  cem iy etler in d e  v a z i f e  a la ­
rak top lu m a yararlı o lm a k  b a -
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lam ın d an  d ah a fa z la  ş a n s a  s a ­
h ip tir .
Aklı başın da, ra h a tç a  d e r t le ­
rini p ay laşab ileceğ i, c e m iy e t t e  
her bak ım d an  if t ih a r  e d e b i le  
ceğ i k en d in e g ü v en i o la n  b ir  
k ad ın a  sah ip  o lm ak  eğ er  ta b ia t  
h arici ip tid a i bir m .ah lû k  d e ­
ğilse her n o rm a l ve k ü ltü r lü  
erk eğin  gurur d u y m a sı ic a b  e- 
den bir k e y fiy e tt ir . H iç b ir  b a ­
h iste  en  u fa k  fik r i o lm a y a n  
a ilen in  cid d i p r o b le m le r in i h a l ­
le tm eğ i ta m a m ile  k o c a s ın d a n  
bekleyen , on a  geçim  m e s n e d i  
gözü ile  bakan, bir k u k la  g ib i 
g ü zelleşm ek ten , sü s le n m e k te n  
başka d ü şü n cesi b u lu n m ıy a n  
bir k a d ın ın  sev g i ve b a ğ lı lığ ı  d a  
şü p h elid ir . Ve er geç k a r ş ıs ın  
d ak in i u sa n d ıra ca k tır;
K ad ın  cem iy e tte  b öyle  ç e ş it l  
v a z ife ler  arasın d a  ç ır p ın ır k e ı  
d ah i k a d ın lığ ın ı k a y b e d ip  er  
k ek leşm em elid ir . Y u m u şa k lığ ın ı, 
nezak etin i, c a z ib esin i k a y b e t ­
m ed en , m eg a lo m a n i ve  u k a la ­
lık la  m eziy etler in i g ö lg e le m e  
den ev, fik ir ve ça lışm a  h a y a t ı ­
nı yü rü teb ilen  bir k a d ın  n e k a ­
dar takd ir ed ilse  azdır.
S ev ilm ek  iç in  sevm ek,, b a h ­
tiyar  olm ak iç in  b a şk a ’a n n ı  
m esu t etm ek, ita a t  ed ilm ek , iç in  
h ü rm ete  lâ y ik  o lm ak , iV\fbar 
görm ek iç in  k en d in i ş e r e f l i  b ir  
m evkiye  çık arm ağa g a y r e t  e t ­
m ek bugünkü k a d ın ın  b a ş lıc a  
gayesi o lm alıd ır . C em iyet a n ca k  
böyle k a d ın la rın  o m u z la r ın c a  
yükselir.
Article 47: March 29, 1964
K O Y L U  K IZ  
K A R D E Ş
ilkv^tiiTUfı 1 inci »layfıula)
gönlü b(»>'^nca ormanlar fış­
kıran azametli dağlunyle ele - 
ğU; hattâ <;onık. kurak yayla - 
lariylc, bakımsız, ücta, geri köy 
leriyle, birer gıanit kale gibi 
sessiz duran'insanlariyle onu 
tanımak Lstiyenlerin önüne yı­
ğın yığın konular serer. Ora<ia 
her taşın, her zerre toprağın 
altından yüzyıllarca birikip 
toplanmı.4 dertlerin, acıların 
destanlaşmış se-si duyulur. Yay 
lalaitla başı b;>s e.sen riizgâr · 
lann SC.Sİ bize neler nelt-r an · 
latir.
Zaman zaman imkânlar, fır- 
.şatla” yaratmıya çalışamk do- 
laşmıya çıkarım ve her defa · 
sında biraz daha üzgün fakat, 
aziz yurdun havasiyle bir-az da­
ha saflaşmış olai'ak dönerim.
Orada görülüp söylenecek, 
yazılıp terennüm edilecek şey - 
ler. şifası егаппечк dertler he­
sapsızdır. Birini düşünürken 
•öbürünün hücumuna uğrama - 
mak imkân dışındadır. Ben is­
terim ki, onların hepsi birden 
söylensin, hepsine birden çare 
bulunsun; biz, şehirliler hepi - 
miz elbirliğiyle buna uğraşa - 
й-гг.. Y üzyıllaı düubeli i'nnuiie
manda ışığa kavuşturalım.
Bu akşam, birkaç dakika için j 
de. ben. köylü kız kardeşten bi­
zim .saf, nazlı Ayşemizden söz 
açmak i,sliyor.ım.
Büyük şehirlerden köylere, 
kırlara doğnı açılınca; kızgın 
yaz güneşinin altında iki bük - 
lüm toprağa eğilip çalışan o fe­
dakar, kahraman kadım tam - 
mıyan var mıdır? Boyunca .ser­
pilmiş ba.şaklar, çevrasinde onu 
bir altından ağ gibi sarar. O, 
bütün ömrünce bu altın ağdan 
kurtulamaz, durmadan didinir, 
çalışır; fakat asla şikâyet et - 
mez. Onun, evine, ateşine, ço­
cuğuna. yurduna karşı yapıla­
cak ödevi vardır. O bu ödevi 
ödemeyi bir fazilet bilir. Ken - 
di-sini bağrında barındıran, bes- 
üyen toprakta ya.şamak hakkı­
nı kazanmak, her halde eşsiz 
bir fazilettir. Akşam kaşığım 
daldıracağı bulgur çorbasında 
emeği bulunmak, ona büyük bir 
guınar, vicdan rahatı verir.
Aiticle 48: January 2, 1950
uğramış anavatanı; orada yaşı- 
yan öz kardeşlerimizi, rniirn - 
kün olduğu kadar yakın za -
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Dünkü ve bugünkü köylü kadını
(B aştarafı 1 incide)
Müslümanlık dini kadının hak 
ve hukukunu koruyordu. Din ka 
ideleıinde bu günkü kadmlara 
tanınan hak ve hukuklar belir - 
tilrhişti. Fakat zaman ve tarikat­
çılık bu sağlam temelleri maa-^ 
Jesef, muvakkatte olsa örtmeye 
muvaffak olmuştur.
Peygamberimiz, devesini hız­
lı hızlı koşturan bir yolcuya rast 
lainış, Devenin üstünde kadın ol­
duğunu göıünce;
«Deveyi, yavaş sürünüz, üze­
rinde kadın vai'dır» diye ihtar 
etmiş. Dinimizin kadına ne kadar 
ehemnıiyet verdiğini bu ve buna 
benzer birçok ayet ve hadislerle 
gösterebilirz.
Ne yazıkki bütün bu iyi baş - < 
langıç ve delillere rağmen, köylü' 
kadınlarımız Tanzimat ve kısmen 
Cumhuriyet devrine kadar bir 
esir hayatı yaşamışlardır.
Türk kadım herşeyde olduğu 
gibi, bu yaşayış tarzının bütün 
kötülüklerine rağmen, sabrını, 
asaletini gösterm iş,. her zaman 
için erkeğine sadakatle hizmet 
etmesini bilm îşto.
Bu gün ise; artık kadm erkek 
diye, (hak ve hukuk bakımın ­
dan) ayırmağa lüzum bile kalrria 
■ mıştır.:;' ;^; .  ^ ' ".· ··
Köydeki kadmm herşeyden hV  
beri'vrj'dır. Yumurta, yağ para-; 
smı biriktirip, şifon, manto ak-1 
masını öği'enmîştir. Kimi muh­
tar seçeceğini, kimi milletvekilî 
se<;eceğini,y; bilmektedir. Köylü 
ka(hrJanmız ^ siyasette okadar ile 
ri gitnıîşlerdik ki, kocalan başl<a 
partiden, kârısı bîr başka parti- 
' den olan binlerce aile vardır.
Bu olay köylü kadınının. hari- 
ceiı  ^olduğu^jdbı,j fikrende neka- 
dâr büyük inkîş^l^  
açıkça; g ö ste m  1;’
*; Manto ye şifon bürünen köylü 
kadımm bir köşeye oturmuş ola­
rak düşünmeyiniz. O, mantosunu 
giyeceği yeri çok iyi bilir.
, V Kocasım vatanî vazifesine se­
vine sevine· uğurlayan köylü ka­
dım, tarlasında hiç bir karış boşı 
yet; bırakmamakla, : çocuklanna 
b a lla r ın ın  yokluğunu ; belli et- 
m ı^ g i’ g ib i,; kocasına da harç - 
hk gpndeiTnektedir.
Bu günkü köylü kadını, ken - 
dişinin cahil kalmış, olmasının 
mahzurlannı çoktan anlamış ve 
ayni mahsuru tekrarlamak için, 
çocuğunun başına kordelâsını ta­
kıp okuması için lâzım gelen ih­
timamı göstermektedir.
Köyde asker mektupkinnı o - 
kutmak içi." kapı kapı dolaşılan 
devire elveda dendiği gibi, kadı­
na kıymet vermemek devrine de 
elveda denmi.ştir. Köylümüz özü- 
m üzdür.
Her zaman başlarımızı köye 
çevirmeye, onları daha çok kal­
kındırmaya ne kadar gayret et- 
.sek azclu.. Mahmut GÜLSEN '
Anide 49: February 12, 1955
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indnü arm ağanı ve
(Ba t^avBİı İ İnci sayfada)
almaz ilk aradığımız şey *‘Tiirk 
İcadın değerlerimizden,, bu de - 
luyor. Bu münasebetle müsaade 
ederseniz size bazı sualler sor . 
mayı düşündüm:
1 — Kadınlarımız arasında 
umumî bir görüşle seçime tabi 
tutarak (değer) adını verebil - 
meniz için ölçünüz nedir? Baş­
ka bir deyimle; ^kimlere kadın 
değerlerimiz, dîye,biliyorsunuz ?
2 — Büyük Millet Meclisince 
bir fazilet; ölçüsü olarak ka - 
nunlaştırilan ‘İnönü mükâfa 
tı„na tanıttığınız bunca kadın 
değerlerimiz âfasindan bir tek 
değerimizin liyakat kazanabil . 
mesi ihtimali olamaz mı idi ve 
olamıyacak rm r
. Adresini açıklamayan bu sa. 
y ı n  okuyucumuz mektubunu 
tatlı bir lisanla biraz da toplu­
luk içinde yaşayan, memlekete 
gözle görünen hizmetlerde bu- 
' ’nan kadınları överek bitiri . 
yor. Suallerinin düğüm nokta - 
larını aj^iica tekrarlıyor. Gaze . 
temizle açıklamamı istiyordu .
■K -K
Soru sahibinin bana bildirdi­
ği gibi hakikaten İstiklâl sava 
şından sonra yer yüzünde Türk 
kadın hürriyeti 20 inci yüzyı - 
1ın önemli hadiselerinden biri 
olmuştur. İlimde, teknikte, mu. 
(sikkle, resimde, ş/.üdo, bilim 
dünyasının her şubesinde Türk 
kadını millî tarihimizin şanlı 
bir abidesi oldu.
Bu böyle olmakla beraber ka­
dın değerlerimiz için bizce dü­
şünülen. incelenen ölçü daha 
etraflı belirtmek, evvelâ kendi 
kendimizi tanıtmayı yani Türk 
kadın benliğini objektif bir 
görüşle anlamayı ve tonkid et . 
meyi bilmekle mümkün olacak­
tır. Bu itibarla değerlerimiz 
hakkındaki tahminlerimizi ve 
hükümlerimize yol ,gösteren
düşüncelerimizde tarafsız kala­
bilmek ve etraflıca tahlil ede - 
bilmek için Türk kadın toplu - 
luğunu bir bütün halinde 2 
bölümde incelemek doği'u olur:
1 — Şehirli kadınlar, 2 — 
Köylü kadınlar.
Bu iki kategori içinden şüp­
hesiz dikkati üzerinde toplayan 
ışehirli ka.dırÛardir. Bu nokta­
ya işaret ederek 2 inci bölümü 
,teşkil eden ve sayıca üstün bir 
durumda olan köylü kadınları­
mız üzerinde duralım.
Köylü kadınlarımız her ba - 
kımdan memlekete yararlı bir 
organ olabilmek için diğer züm 
ü'enin yar/iırcjna muhtaçtırlar, 
iyi evlât yetiştirmek, ocağının 
rahatım, varlığını sağlayabil - 
mek, icabeden sağlık bilgilerini 
öği'enmek, batıl inançların tesi­
rinden kurtulabilmek için dai­
ma aydınlatılmağa ve öğretime 
muhtaçtırlar. Aydın zümreye 
düşen öd^v şehir kenarlarına, 
kasabalara, hatta köylere ine - 
rek her yönden bu büyük kit - 
leyi iyiye, sağlığa, doğru yürüt 
meye çalışmaktır.
Aydın kadınlar gurubuna ge­
lince, aydın kadın denilince ilk 
I akla gelen .şey bu vasfı taşıyan 
kimsenin yüksek tahsilini yap­
mış olmasıdır. Fakat bu husus- 
su incelersek bu da kâfi değil­
dir. Bir çok yüksek tahsil gör­
müş kadınlarımız vardır ki, ev 
ve iş muhitine girer girmez 
kendilerini kitap hatta . gazete 
bile okumaktan uzak tutarlar . 
Bunlar kendi çerçeveleri içinde 
ilerlemeye değil belki gerileme­
ye mahkûmdurlar.
Bunlardan başka bazan da 
gerçek değerler ve hakikî fazı, 
letler yanında salite olanları da 
görülmüştür. Bunlar tabiî liya­
kat sahibi olmaktan uzak fakat 
ilk bakışta kendilerine bir de - 











Hiç bir mesleği olmayan veya Saym okuyucumuzun birinci bilmesinde olduğu artık a.sikâr- | 
hiç bir memleket işile yorulma, sorusunu bu suretle cevaplan - dır. Onun için bir millet en ki'u 
dıklan halde tesadüflerin.biraz ju'dıktan sonra ikinci soru ya . çük ferdine kadar bu günün  
da acayip halile kendilerine bir “fazilet ölçüsü olarak kanun gerektiı*diği müsbet ilim lorle 
değer süsü verilen ve bazan da. j2Lsfij.j]g^ n İnönü mükâfatına mücehhez olması bilgide sa n a t, 
mühim bir işin başında bile gö- kadın değerlerimizin de liyakat ta verimli bir durum yaratm a- 
rülebilen kimselerdir. Tahsil kazanabilme,, meselesine veri- sı, bu suretle genç istidatların
görmüş ismile tanınan bu kim­
selerin meziyetleri olmakla be­
raber topluluk içinde çevresine 
zarar verecek derecede noksan­
ları da vardır.
Buna mukabil bir kısım ka - 
dmlarımiz vardır ki belki tah - 
sillerini tamamlayamamışlar, 
fakat girdikleri meslek veya 
zamana göre üzerlerine aldık - 
lan vatan vazifelerini herhangi 
bir yüksek okul mezununun 
yapamıyacağı şekilde başarmış­
tır ki İstiklâl sin^a.şında Fatnıa. 
cıklar, Atike analar, Ay.şe* ça - 
vuşlar bizim için Türk kadın 
tarihine giren birer değerdirler.
Şu halde hülâsa etmek ister­
sek gerçek değer, ileri görüşlü, 
derin bilgili, karakter sahibi, 
yük.sek ruhlu her .şeyden evvel 
yurdscver, fazilet sahibi kimse­
lerdir. İleri, demokratik bir 
memlekette (değerler)' dediği - 
miz bu münevverlerin sayıca 
çoğunluğu o memleket için mil­
lî varlığın temeli ve her türlü 
geli.şmenin özü sayılabilir . 
Çünkü bir memleketi medeni . 
yet dediğimiz ileri bir merhale­
ye ulaştıracak olan o mcmic . 
ketin maddî yoğunluğu değil , 
manevî yoğunluğu yani gerçek­
ten bilgili, faziletli vatandaşla­
rın sayıca üstünlüğüdür.
Article 50 (Cont.d)
lecek cevap kendiliğinden anla­
şılmış olur.
Bu gün bilim ve tekniğin üs­
tün bir kıymet taşıdığı —  boş 
gösterişin hiç bir şey ifade et - 
mediği — bir zamanda yaşıyo - 
ruz. Dünya milletleri arasında 
her gün yeni bir icadın insan - 
1ar üzerindeki yapıcı veya yıkı­
cı tesirleri bize bunları göste - 
rıyor. Bir milletin gerçekten  
kuvvetli olması kendi toprak - 
larında bir sükûn içinde yaşa­
yışında değil bilgi veya teknik- 
I te çevresine üstünlük sağlaya -
inkişafını da sağlamış olm ası 
lâzımdır.
İnönü mükâfatı da m em leke­
timizde bilgi ve teknik alanın­
da çalışmalara devletçe daha
fazla önem verilmeye başlan - 
ması yönünden bu salında en . 
lışiinlar için ilerleme âmili ola. 
cağı tabiidir. Daha dcğcı lilere 
yetişebilmek için bilgin Türk 
kadınlan arasında seçilecek o- 
lan bu değer Türk kadınlık ta­
rihin şanlı bir abidesi olacak . 
tır.
iVUiigân AGAOû LU




Yazan: Ş ü k û fe  Nihal
gazetelerin  k ad ın lığ a  ay­
rılan  sayfalarında, ve yaln ız  ka­
dın  m evzuunu ele a lan  gazeteler», 
de şimdiye k ad ar h a lk  kadın ına 
gerçek ten  faydalı o labilecek bir 
yazıya rastlam adım , dersem  ye­
rid ir. Kadınlık d ey in ce ; aklım a 
bilgisiz, görgüsüz, fak ir , koca bir 
y ığ ın  zavallı gelir. B u  za.vallı yu 
ğm ; dar, basit, b ir  çok m edeni­
yet, sağlık im k ân la rın d an  m ah­
rum  hayatı iç inde, be lk i kendisi­
nin. de pek fa rk ın d a  o lm adığı a- 
cıklî b ir öm ür s ü re r ;  yaşar, ölür, 
fak a t ondan ü rey en , tü rey en  ne .. 
siller, bu to p rağ ın , b u  y u rdun  öz 
çccuklarıdır. Вл y a v ru la r ;  o ama­
nın nruıddî, m anev î h e r  tü rlü  ek­
sikliğini d am arla rın d a  taşırlar.
(Devamı 2 nci «uıyfada)
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2 i Milliyet gazetesi sanat dergisinin 6 Aralık 1974 tarihli sayısında «Ka- 
0  dm haklarının kırkıncı yılı» nedeniyle, tanınmış hanımlarımızın bu mev-' 
^  ıTiasalarında kocalarımızın parasını har vurup harman savuruyoruz... Ki- j 
^  lekiekierde - askerlik ve polislik te dahil - erkeklerle eşitiz. Kimimiz, oyun 
/^zudaki fikir ve duygulannı yansıtan yazılarını okudum... Bence, Türki- 
|^ye,nin büyük şehirlerinde yaşayan kadınlar «kadın hakları» nın tümüne 
kavuşmuşlardır bu gün.... Sereserpe ve özgür bir yaşamın içindeyiz.. Er­
keğin boyunduruğunu boynumuzdan silkip atalı yıllar oldu... Bu mutlu­
luğun içinde, mutsuzluk kavramını unutmuşa benziyoruz... Bütün mes- 
jy  mimiz, sahnelerde boy gösterip şarkılar söylüyoruz.. Kimimiz, tiyatro ve 
sinemada erkek sanatçılarla baş başa gidiyoruz.. Kimimiz, kültürü, sos­
yetenin kürklü, elmaslı, giyimli, kuşamlı partilerinde bulduk sanıyoruz.. 
Kimimiz, «Genelevler» de erkeklerle haşır neşir yaşamayı, para kazan­
manın meşru bir yolu olarak tanımlıyoruz.. Kimimiz de, erkeğimizin, ço­
cuklarımızın, yuvamızın kadını olarak normal ve düzenli bir yaşamın se­
rin mutluluğunu tadıyoruz... Ama, hepimiz medeni şehirlerde yaşamanın 
güzelliği içindeyiz. Bu güzelliğin bilincine varmalıyız. Eğer varamıyorsak, 
gözlerimizi Anadolu'ya çevirmeli, kulaklarımızı Anadolu’ya açmalı, yüre­
ğimizi Anadolu kadınına uzatmalıyız. Onun gözleri neler görüyor? Onun 
kulakları neler duyuyor? Onun yüreğinde çarpan özlem ve umut nedir? 
Anadolu köylerinde yaşayan kadınlarımız, «özgürlük» ve «hak» kavram­
larına tamamiyle yabancı ve koyu bir kültürsüzlüğün karanlığında çileli 
bir hayat yaşamaktadır... Ama, acaba kaçta kaçı böylesine çileli bir ha­
yat yaşadığının farkındadır?.
Biz, bu büyük şehirlerde canımızın çektiği gibi bir yaşamı sürdürür­
ken, «haklarımız kâğıt üstünde kaldı» diye çırpınıp yakınacağımıza, asıl 
o köy kadınlarımızı, o en korkunç şartlarda altında şikâyete bile hakkı 
olmayan kadınlarımızın «hakları» na bir zerre oslun eğilmesini bilelim.. 
Hangimiz onlara bir ışık götürmenin bilincine erebildik? Bu 40 yıl onlara 
ne verdi? 40 yıl, bizim gibi şehir kadınlarına mutlulukların en sonsuzunu 
verdi, ama, köy kadını 40 yıl evvelin yolsuz, ateşsiz, ışıksız, susuz ve 
mutsuz yaşamını sürdürüyor, çile üstüne çile çekerek.. Düşünelim..
Mes’ude Honsarî
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Kadın Külíürií ve 
Nufus Siyaseti
Anide 53: February 27, 1954
i KiiUiiilíi Uadin^ Allíih verdi, Allah al- 
¡ lalı aldı diye olaylai i tcvehUülle km·
Kadın küîtü î 'ünün  yükselmesi, ek- íjilayan cehil Ыг K’ndın da
seriya n ü fu s  .siyasetinin· aleyhine bir 
(esir yapUg-ı zannedilir. H a t tâ  olgun, 
gerçek bir k ü l tü r  seviye.şme ulaşmış 
birçok, kadın lar ım ız  da bu a rad a  bazı 
hücumlara m a ru z  kalırlar. Mesele bi- 
rz çapraçık olmakla beraber, .sanıldı­
ğı gibi o lm asa  gerek.
Kültürü kad ın  kültürünü nüfu.s 
1
sivii'-etini ay rı  ayı ı belirtir vc sonra 
da bunlar ara.sındakı bağlantıyı k ı r  
rar.sak, konu  kendiliğinden aydın - 
lanmı.ş olur.
Küliiırü, m uayyrn luîraıslarîa bo- 
lirtmelc g ü ç tü r .  O çok .MUinÜlUi bir 
ınevlıs.ndur. Kültür; Ijlr cemiyetin öz 
})eiMiğinln. millî líl^<lllğlnin b ir İfade· 
.slflir. İÇrkek kültiıriî, icudır. ItüİLüıu 
yi'.“Ut çoı;uk kültürü diye Ыг tef.si!; 
ya/‘danuı;;, Icültür bir bltMuAİÜr. Çün­
kü eemiyol Imyatı nıü^'t^uok gayroH 
lerin, müçu>-el< mükellel.iyctlorin bir 
ınııliii/iidn.sifiır. Cornlyetln bckâ.sı, fert  
Jorin ornır/JaMna yüklenen ayi'intısız 
bir yüktür. Atalüı-lc .soruyor; “insan  
topluluğu l'.adın \t erkek denilen İki 
ein.4 insanlardan  udlrekkeptlr. Kabil 
midir k: i u küllenin bir i)arça.«>ını 
ilerletelim^ otelcini İhmal C'CİclIm do 
kütlenin büt ünlüğü llerleyebllsln 
Şüphesiz kı, rnü.vbct bir cevr.p ve: ■ 
mok irnicârı.sız.
İlk vc a.slî İhtiyaçlar кПИйП'П 
meydana ^elmc.sinc .sebep olmu.Y. ki’d 
tü r  de yeni yem ihtiyaçların doğm a­
sını m üm kün  kılmıştır. KiUlür bir 
kişi veya b ir ne.sil tarafımlan yaranl· 
maz. Jü n k ü ;  b ir  in.san ömrünü aşacak 
. derecede .süreklidir. Ancak her ne.sil 
onu yeniden öğrenmek, mocburiyetin- 
cldir. M evcut kü ltürü  yaşatacak, g e ­
lecek ncidllere .şuurlu I4t· şekilde ve- 
rebiîeccl: olanlaı* kültür Kî kişilor, kül 
türlü annelerdir.
Kültür, .sadece yüksek tahsil yap 
mak y a h u t  diploma almak değildir. 
KülLüıii\ kadın ha.Mİı başına bir .şair 
.siyettir. K ültü rlü  kadın “Allah nsk ı
ilcğildir.
, ı^ Liiiıaı a:ui u'/uijv e>/;uı j\uj;uıl;i ¡-..t
•din, müsbOL ilmin metotkıuım en r a s - ,
I yönel bir .şekilde ta tb ik  eden yahut 
bunlara en çok miltcmayll olan kadın­
dır. Bilgili vc kültürlü  kadm gercic 
İlmî gorüşlerilc gerek ta.saiTuf anla- 
I yışıyla aile refahını yülascltir. Kefah- 
sa çocukların daha İyi gıda vc· kültüv 
almalarına y a ra r .
K ül t ü r ü n t a t m i n · o t î n ek 1 e m vık el l e f 
olduğu in.iani ihuyi.çlar ekseriya üç 
ggruba ayrılır. Bunlar, biyolojik, içti­
mai vc ruhî amillerdir. Şüphesiz ki, 
biyolojik ş a r t l a r  nüfus artuşının başlı­
ca amillerindendir. . Oyseki kültürlü 
bir anne aile fertlerinin iiıtiyacı olan 
gıdaları,, vitaminli 'r l  ^ onların . çalışma* 
ve kölorl ih tiyaçh·rina güre tosbit.^ 
edebilir. Böylece sağlam bir nüfus 
yetiştiren kültürlvi kadın, nüfus poli- 
tikabina lüzm et etmiş rlur. Kültürlü 
i kadının İçtimaî bakımdan faydası 
muhitindeki diğer annelere örnek ol* 
ma.sı^ onlara önderlik ctrnc.sidir. Bu­
rada, henüz cehaletten ayrılmağa lıaş 
lamış köylerimizdeki gcıuğ aydın fi­
kirli ilkokul öğretmenlerinin gayret  - 
■İClini l ıâ tuJam anm k mümkün m ü?
I
I Türk ncsıllnin muhtaç, olduğu vasıf; 
¡manevî istikrar vc lulü inkişaftır. 
Manen yükseln lş bir cemiyetin beka 
.sından iiüphc edebilir miyiz? Eöylo 
bir nc.si^  yetiştiren kültüılü kadın, 
nüfus îılyasctinin en mühim un.^urn 
değil midir? îşto, kadının bir yara - | 
tıcı, bîr eğitici olabilmesi için önce 
kendisinin yetişm iş olması gerekir.
Acaba nüfus  siyaseti nedir? Gelişi 
güzel, şuurlu veya şuur.suz çocuk .sa* 
yısmın a r tm ası  m ı? Asla! Nüfui- po- 
lltikaamı iki bakımdan ele alabdiriz; 
Doğuluların artm ası, ölümlerin a;:,al - 
tılmasıdır. Aradaki fark nüfus a r t ı ­
şım verir. Bizce mühim olan bu a r  - 
tıştu*. Her ne k ada r  doğum arc'.şına 
nüfus a r tış ına  tesiri var.sa da, önemli 
olan ölümlerin azaltılmasıdır. Ayni
I.
rnı v e r ir“ deyip horşoyl karşısından i zamanda nüfus politikası kaliteli
bokliycn, .sadece batıl itlUadlara sa]^·
I lanıp, kendini ve çevresini mukadde 
I rata m ah k û m  eden kadm değildir.
nüfusun artışıdır.  Yani nüfusun kemi 
• yet değil, keyfiyet bakımından ge - 
, lişmesidir. Dünyaya 7 __  S çocuk ge·
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tirip 4 — 5 tanesini kaybetmektense
4   5 çoculc' getirip sağlam^ normal
olarak onları cemiyete kazandırm ak 
arzuya şayiinüır. işte kadın küiuıru 
her iki yönden de lehedir. Üstelik, 
her kadın ruhunun derinliklerinde 
b.r evlüt sahibi olmak arzlsunu tai^ur. 
Eksiksiz, gerçek bir kültllr .seviyesine 
34İkselebilmiş anneleri bu hi.slen mab 
m m  b ırakm ak  çok büyük haksızlık 
olur.
I I h ı g ü n  s o s y a l  a r a ş t ı r ı c ı l a r  b ü y ü y e n  
b i r  г о с п й ' п п  y e t i ş m e s i n e ,  z a r u r î  m a  ■ 
. n e v î  a t m o s f e r i  a i l e  k a d a r  s a g l ı y a b i l o n  
I h i ç b i r  s o s y a l  ' m ü e s s e s e  o l m a d ı ğ ı  n e t i -  
I c o s i n c  u l a ş m ı ş l a i d ı r .  G ı d a  v e  g i y i n ' »  
; ö n e m l i  n ı e s e l c l e r  o l m a k l a  b e r a b e r ,  
i d a h a  m i i î ı i m  o l a n  ç o c u ğ u n  . ş a h s i \ - c t l ·  
j n i n  i . ş l e y c c e k ,  k a r o k t e r i n i  y a p a c a k  
m a n e v î  k ü l t ü r e '  ı n a l z c m c y i  s a ğ l a m a k  
I d u · .  Ç o c u ğ u n  a . ' l e  o c a ğ ı n d a n  r d a c a ğ ı
Article 53 (Cont.d)
ilk terbiye bu tem di kıırcaktır. B ü­
yük insanlardaki anormal davranı.şîa* 
n n  menşeini bu tiplerin çocukları nl 
dıkları veya alamadıklurı terbiye 
sisteminde a ıam alid ir.  “Fena çoculc 
yoktur, fena ann baba va.nlır,“ Лп.ч 
çocukl babadan daha çok beraber b u ­
lunduğu için ananın davfrım.şmm ço ­
cuğun şahsiyetindeki payı eok daim 
büyüktür. Aym zamanda kÜltCulü ka 
dm me.suliyct duygusunu dnh:ı iyi 
duyabilir vc vazifelerini daha İyi idrak 
edebilir.
Kültürün nüfus  politikasına olan 
nıüsbet Icsirini sadece ideal tasav  · 
vurlar la  değil^ belgelerle do göst.r - 
mek m üm kün.
Sıtma sav aş  bölgelerindeki mıılıtc - 
lif köylerimizde yapılan doğum ve 
lüm is ta tis t ik le ri  bize şunları gösteri­
yor. 1934 yılında 3078 köyde 42.7^ 1 
doğum ve 19.282 ölüm kaydedilmiştir. 
Bu ra k a m la r  nüfusun yarısına yakın 
bir kısmının ölüme mahkûm olduğu­
nu gösterirken  mkteakip yıllaruı 
is tatis tik leri  dah.a lehe bir rakam se­
risi kaydediyorlar. Gene bu bölgeler­
de 191.'') senesinde Г>.0Г)1 köyde 56.7Г.! 
doğum ve 26976 ölüm vuku buluyor - 
ken 1951 senesinde 7183 köyde 110. 
772 doğum ve 39717 ölüm hâdisesi 
l(aydcdiliyor. Bu i.statl.stfklcr ölümle­
rin na.sıl büyük bir hızla doğum .sa­
yısına gü)*c azaldığım belirtiyor.
olviır yazarlığ ı .şöyle artıyor. 1927 y ı ­
lında 67 bilen 4658 biimeycn kadınları 
mız varken  19-15'  ^ de 672 bilen 5531 
bilmeyen, 1950 .sonesinde S6t bUeıı 
5586 bilmeyen olduzıı tc.sbit edilnü.ş- 
tir. Bu ra k a m la r  da okuyup yazanla­
rın .sayısının bilmeyenlere mızaran 
ne k ad a r  inkişaf gösterdiğini belirti­
yor.
u  K u y u p  y a z m a n ın  ceiıaleLleıı k u r-  
tulmamızdn en büyük rol oynadığı 
m u h akkak tır .  î.şte k ü l tü ıy  kadın k a ­
dınlığından uzak laştıran  bir amil de­
ğil,kültür kadını gayelerine ulaştı - 
ran, onun b a şa r ı  .şansını garantile ·- 
y'eîv'bli.· vasıtadır.
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Article 54:October6, J9 4 7
Yeniden seçim yapılırsa...
Y a z a n  : İ f fe t  H a l i m  O r u z
İç politika olayları devam cde^clrneklcdir. Bu aracia, son p;ün- 
Icvdc yc'nidcn secini yapılacağı rivayet olm ım kaladır. B i/ hu sütun­
larda seçim yapdmasıi'.m Uaplı veya icajısız yerinde vc KÜnüınîc olup 
olm ıyacaiı hususunda mütalâa yürütecek defciliz. Buf;iiu ü'/.crimlc 
duracağımız konu nuicerret olarak seçim olayınuı kadınlarımız ile  
ilgisi ve kadınlarımızın seçim de oynıyacag:ı roldür.
Günden güne demokratik bir inkişafa doğru gittiğim ize, tek par­
ti yerine çok partili siyasi durumumuz olduğuna göre, vatandaşların 
yansım  teşkil eden kadınlarn nasıl bir siyasi rol oymyacağmı izaha 
bilmem lüzum var mı?
Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta bu rolü olgun vc 
ağır başlı olarak oynıyabilmektcdir.
Bu ağır başîıhktâîi kasit nedir, bir kere onu açıklamalıyız. Bizim  
gibi yakm  tariiıte inkılâp geçirmiş ve iıâlâ da bu inkılâbı olgunlaştır- 
nrağ.ı çalıdan bir millet için ille aranılacak şey, medeni bir hak olan 
seçme vc seçilm e hakkının vatandaş larafııulan kullamlmasuhr. I i^- 
lindiği slb i kültür seviyesi olgunlaşmış m em lckcllerin vatandaşı 
mutlaka bu b.akkı kullanır ve kullanmağı bir vatan ödevi bilir. Çün­
kü onu kullanmakla m illet işlerinin gidişine kendi isteği vc düşüncesi 
dc katılm ış olur. İkinci olarak aranan vasıf, lıakkm kııllaiıilmasında 
gereken vicdan kanaatinin rey puslasını atan vatandaşta m evcut 
bulunmasıdır. İşte bu iki liarekcii yapabilen zümrelerin demokratik 
in^ivıai ıa:ii vt: iiiükemoiijldir. Bai'.ı göre* · ■ · ; roye iş ti­
rak hakkına erkeği gibi yel kili bulunan kadıniarımızdan beklediği­
mi?, birinci olarak, adam sendeciiik  yapmaması, i k i n c i  olarek ta v ic ­
dan kanaati ile rey puslasını atmasıdır.
Geçirdiğimiz inkılâp yılları içersinde yer yer şu izalnmıza uymaz 
olaylara rastladık. Şekere, basmaya rey puslası atanlarımız çok oldu. 
Bu hâdiseler daha ziyade istisnaî ise de reyi kullanmada erkeğinin  
adımına uyanlar zümrevîdir. Şu halde kadınlarımizdan demokratik  
inkişaf adiyle bir hamle bir olgunluk beklem ek durumuna girdiğim i-, 
zi işaret etm ek yerinde olur. Kadın artık: seçm e hakkım kııllanmada 
kâmil bir viiLaiıuuş rolü oyr.arnalıdır. İMııhitiııîn veya esinin tesiri 
altında herhangi bir siyasî kanaat edinmiş kadına bir diyeceğim iz  
yok ise de, kanaatsiz olarak babasının veya eşinin arkasında rey 
puslası kullanıl kadına denecek çok şey var. M em leket vicdanını bu 
kör itaattan kurtarmak zamanı gelmiş ve geçm iştir. Her kafa düşün­
meli her vicdan bir kanaate sahip olmalıdır. B öyle teklerden çoğalm ış 
aile veya m illet ruh selâm etine düşünce salabetine kavuşmuş olur 
işte biz ger yeniden seçim yapacak olursak kadınlarımızdan bu o l­








Türklerde kadın tarih boyun - 
ca çeşitli değeri olan bir varlık­
tır. Bazan bu varlık bir hak ko­
nusu olacak kadar kişiliğini yitil­
miş pazarlarda eşya gibi satıl - 
mış, bazan da hak sahibi olmuş 
ve bu alanda kutlu bir kişilik el 
de etmiştir: Hatun olarak hü ·« 
kümdarla yanyana oturmak hat 
ta hükümdar bile olmak yetki - 
sini elde etmiştir. Köle ve cari 
ye olan kadınlar ve er meydan 
lannda cenk eden kadınlar tari­
himizde yer yer görülür. Kısaca 
hukuk bakımından kadın çeşitli 
devirler de değişik değer kazan 
mıştır.
Cumhurly'^t çağlarında Türl: 
kadını •'nodern kadının elde et­
mesi gereken bütün hakları al - 
rmş, kanualarımiz kadınla erkek 
arasında her çeşit eşitliği sağla 
mıştır.
YalrU:Z şu var ki yüz yıllar - 
dan beri jbir çok medeni ve siyası 
haklardan mahrum bırakılan 
kadınlanmızin büyüV: bîr kısmı 
— şüohesiz ki aydın olmayan - 
1ar — haklarını kullanamamak 
ta, bazan da lıaklarından fora · 
ğat etmektedirler. Hatta öylesi 
ne ki kamu düzeni bakımından 
vazgeçilmesi mümkün olmayan 
haklarî.’idan bile bazı kadınla - 
nmız v:ızgeçmiş görünmektedir.
Kadınlarımız haklarını kullan 
malan ve haklarına sahip olma 
lan  için onları aydınlatmak ve 
onlara haklarını bildirmek el - 
bette aydın Türk kadınlarına ve 
onların derneklerine düşen en 
önemli vazifedir.
Bir kadın şahsa bağlı hak 
kına sahip olmazsa, 3'alniz kendi 
ne değil, bütün kadınlığa, kamu 
ya karşı suçlu olduğunu bilmeli 
dir. Yoksa haklarını- kullanma 
ehliyetini haiz olmayan kimseye 
hak tanımak, zorla bir · hukulc 
süjesi yaratmak kadar gülLıiu; 
•olur.
• Nazarî olarak Türk kac^m  ^ - 
rınııv kendi a r a l a r ı n d a - 
ğını ve sistemlendiğini düşüne - 
lim: Millet vekili , seçhıılerindo. 
meclisin yarısından ,çoğunun ka 
din mebus olması lâzımdıi>.=,Bu 
mantıkî hal uygulamada baştan 
başa yerini değiştirmiştir. Mec­
liste âdeta örnek denecek kadar 
az milletvekilimiz bulunmakta - 
dır. Burada çok iyi göıailür ki 
Türk kadını seçim hakkını iyi 
kullanamıyor. Yahut kendisin - 
den millet vekili plmaya lâyık ki 
şi olduğunu ranmıyor. Şüphesiz 
k: bu düşüncede büyük bir nok­
sanlık ve kendini î;üçük görme 
duygusu vardır. Kadınlarımr;u 




vcıgili kalmaudır. Bunun içirt 
çok önceden hazırlıklarda bulun 
mak, neşriyat yapmak, köylere 
kadar girmek ve işlemek gere 
kir. Bu da meVodlu bir kurulu.s 
ile olur.
İş hayatında bir çok kadım 
mız hukukun kendisine verdiği 
nimetlerden faydalanamıyor, ö y  
Ic zihniyete s;îthip kadınlar var 
ki, kendisini canlı bir eşya san 
maktadır. BlUün vazifesinin kö 
yüne, üç saatlik bir dereden sır 
tında tulumla su taşımaktan iba 
ret olduğunu î^nıyor. Kara çar 
şalla tarlada çalışan, kağnı sü 
reen kadınlar da bu ^nJiTiptan 
dır. Bunlar kendilerini bir . hu 
l<uk süjesi d-iğil, bir hukuk ко 
)iusu sayanlardır. Emeklerinde , 
çalışmalarında hiç bir haklan ol 
madiğim sanmaktadır.
v^umhurî^*Ct kanunlannı.n 
Türk kadınlarına tanıdığı hakla 
П l)u zavallılara anlatmak daJıa 
çok kadınlık dünyamızın vazife 
si olmalıdır.
Köylü ve köçebe kadınlarımı 
zın bir çoğu evlenme hukuku 
muzun kendilerine verdiği hak 
lardan kendi vızalarile vazgeç 
nxiş bulunmaktadırlar. Güney 
Anadoluda yaptığımız uzunca 
İMr köy incelemesinden elde etti 
ğimiz kanaate göre bir çok ka 
dınlar kocalannı kendileri evlen 
d irmekte hatta kocasını evlenme 
ye zorlamaktadır. İlk görüşte 
gülünç gibi g;olen veya neden 
lıöyle diye -şaşılan bu hal yine iş 
hayatının zanıretlerinden doğ 
maktadır. Kdv kadını erken ev 
lenmekte ve işin ağırlığı altında 
çabucak ezilip yıpranmaktadır. 
Bu durum karşısında ev, ta rla  
işlerinin görülmesine . kısa bir 
zaman sonra gücü yetmemekte 
dir. Kendisine yardımcı ai'ayan 
ev kadım kocasını evlendirmekle 
işlenni hafifletmiş oluyor.
Kocasının birden çok karı ol 
ması için пта gösteren kadın 
şüphesiz ki yalnız kendi hakkını 
' kullanma ehliyetini yitirmiş de­
ğil, öteki kadınlann. da hakkını 
kötüye kullanmaya yol açmış, 
kamu düzenini bozmuş, kanuna
saygı göstei'memiş olur. . Ha\ 
böyle iken yurdumuzda kamuı 
dışı evlenmeler o kadar çök ola 
yor ki. Hükümet bunları ay n  ay 
rı cezalandırmaktansa zaman za 
man çıkardığı af kanunları ile 
müşkül dunundan kurtarıyor..
Kanun dışı evlenmeler dolayı 
siyle Türk kadınlarının uyanık 
olması çok yerinde bir tedbir o- 
lur.
: Ş^imler >*aklaçtı^  bütün p i ­
liler kadin aday .potinde« CünJkû 
tn^lnde devrimci görünmek 
baygufiu var. Seçmen sayısımn 
Variamı tegkü eden kadınlardan 
oy. almak 'kaygıiBU ^  ba^^a ta- 
 ^ЪИ, Son günlerde partilerin ka- 
kollan da çalışmaka baş- 
tadju Na yapacaklar  ^ eeçim kam 
фалуавша ne ş^ilde katılacak­
lar beâ üz belli değil. Ben bu 
{kollardan fazla ümitli değilim 
doğrnmL önce bîr partide ka­
dınlar kolu diye ayn bir kol ol*  ^
anasını doğru bulmiıyorum. Bîr 
İsimden bir sembolden daha doğ 
rumi bîr özentiden ba^ka bîr 
çey ifade etmeyen bu kolların 
bağlı oldukları siyasî topluluk­
lar içinde faydalı bir rol oyna- 
yabiîcceklerlnî de kabul etmiye-
lim. Biyelim Cİİ.P- Kadınlar 
kolu. B\\ kol ijimdiye kadar bel­
li bir '/aalîyet göstermedi. Şlm*; 
di, seçimler, iç b  faydalı bîr kam  
ponya açacaklarına nasıl inana- 
1шь Hür P· nin yoni kumlan  
kadınlar kolu n<» j^apacak aca­
ba? Bti konuda hiçbir çalışma­
ları, alışkanlıkları yok kiU  
Türk Miadım memleket mese­
leleriyle ilgilenmedikçe partiler 
deki kadm kollarının özenfJl· 
bir çalışmadan îlsrl gideaıiye- 
ceğînl kabul elmelb'iz- Türk к a 
dim loplmmın erkeğinin baskı­
sından kurtulmalı, fikrini, ten­
kidini açıkça belirtmelidir ar - 
tık. Anadoluya mabıг yoklama­
ğa giden arkadaşlarımız bazan 
çok dikkate değer haberler gön 
deriyorlar. Kadın seçmenler îr
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filrrfnl sordukJan zaman erkek­
leri öne atılıyor onun politika­
ya aklı ermey, diyorlınnış.
İN için ernp îiUnT^  Klıcim bu 
nu.^'mleketin vatasSdaşı >icğil mi?. 
O sıkıntı çekmiyor mxx?  ^ Mer.t- 
laket politikasının İyi vej^a fena 
akislerini bütün h ay a tın d a  his­
setmiyor mu?.. Ç arşıya p>azara 
gitmiyor mu?,. Sofrasını nasıl 
hazırlıyor, çocukların! nasıl bü­
yütüyor. Kocasının geçim yükü­
nü  nasıl paylaşıyor?,. 'J>u sorc- 
îarı cevapîardırraağa erkek  ka­
dar kadm  da yetkili. Erke:^Ie 
eşil olarak^ bir vatandaş olarak 
b ir seçmen olarak onvî.u d a  sör. 
söylemeğe, ? en ki d etmeğe, beğe:* 
.medicine oy ver nem^-ğe. beğen­
diğini dcsTekîemeğe hakkı var. 
Bunu yapmayan düşüncelerini 
savLi nma>"arî. erkeğinden kor - 
k-îîn kadın kanunun îvinidîğı r- 
^tiîiğe lâyık licğiîdir. AtaVurk- 
ün bağıtladığı hr>k ve hürriyet 
İPTİ kulianma^im biînıiyor de - 
mrk f ir.
Türk kadin.jîün bu y.-Idaki bU- 
£j.-i7Îiğinî kabul etmek znnmdn-
P>i».“e>di. seçmen c'a>ı?ın;r, 
>arî?inı teşkil eden Türkiyedr
peiiMka Hr ;-nn
b· ¿reli-irdi.
í -У и г I r r m ^
“ T i n H s ?  :  ^ y d  у  у  ■
îp-r- i k a d ı n r  a r a n ' a V : *  *; Г
i m ·: п '.с г« ,  î r  г n d : > ·
) -- î u ' U  k í ' u d i i  1 â  · . r 4 i v r d i
K n d \ n v U i ? - r r ^ 4  р у ; .
··'.·■ ■>!·■ t . d i i i o n î e v l ·  i.
f r - n l e v i i ' i  h ' H i n   ^ . к
Т - Л У , : и  V r r , r \ \  Г ' V . <- :r c * • : V- г  У  ■ · ^
<,.· ¿i n  V Ч П - '  n ■» i: .Л -· ■· ■ t : f.
- к i i a V - a ' '  - 4 , l = ‘ '· '  İ 7 »■) V ' :  ·
r .b,
ü f г f 11-jk ÎtJ
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i l 'r o ip c i  A ş r ı a j â e n ç  K ı z ı
» f k o » ·
K.'i,·. iiÎ A"
B u  gü n ü n  g e n ç  k m ^  h v y a i n ^ a ^  bn§ım n ç a r e s in e  b a k d n ^
d â im a  6 î r  e r ^ c g m  / i i m a y e s ı n e  m M â ç ı v a z ıy e tte n  çtkm ı§^ h ^ a t m  b in b n ^  
" *  '** iz d ir a b i bttr§ tsitida  g en e  gittm eğe^· ^
o lm a ğ a  g a y re t  e d e n  b ir  v û rM ltt^ '^ O , 'h o tr^ jg a v td e t^ ^
îştei; /Aörî genç Z^\ı~.
marie İ c ı z l a r ı y , ^ - a s r ı n  
kızları*'^ \diyerekî' alayla . 'dudak 
bükerek,· yeni neslin kiî^ları hak­
kında; söylenilcin sözler, beşeri­
yetin,'"medeniyete'* doğru dev a- 
dunlarla"^  ^ ilerlediği; bugünde bile 
maalesef pek çok.,
' Bû..’ baHîsV. ü’zhrinde konuştu - 
ğum pek. çok. kimseler, şu sakat 
düşühceleri'. ileri sürüyorlar:
1 ·— Bugün evlenrn'jlerin a- 
zalmasına sebep; kadının çalış­
masıdır/ Çalışan kızlar, çok. oku­
muş, müne\r/cr genç kızlar, ko­
ca beğenmiyoralr ve böylece iz­
divaç sahası daralıyor. İzdivaç 
sahasının daralması neticeni de, 
milletlerin -nüfusu üzerine bir 
aksi tesir yapıyor.- ' ;
' 2 Çalışan genç ’ kız ahla­
ken sükut ediyor. Kadın ancak 
vasat de-recede kendine lâzım 
olduğu kadar bilgi edinmeli ve 
bu, bilgiyi, siTİ ey. kadını olmak,, 
yuyasımn: işlerini, ^görmek/ için 
kullanmalı. '. Elînîıi hamıiru ile 
erkek· işlerine karışmamaaı.
Ви л yersiz:/^
mînci asn^ / kizıhaV у üklefieh; kâ- 
bahâtlerin;" yanlışiıgıiır; ': burada’; 
yerim;>nüsait olduğu^ kadar; i^ lı  
edeceğini Г ^
1 — ^  a d ıh / cîd ıı kçâ, ' fi к ren 
yükseldikçe,^ ahlaken' de tekeırr:
Y a z a n :  M c ^ â h a t jF'. G ö k m e n
mül· eder. ; İlim, ahlâkı . bozmaz. 
Ahlâkı bozan fena- muhir, fena 
terbiye ve kötü arkadaşlardır.
E ğer' insanlann; gerek kadın, 
gerek erkek,' fikren / yükseldik­
çe,' ahlâkeıı sukiıt -etırıeleri -lâ­
zım gelseydi, dünyanın en mü­
nevver halkı dîye gösterilen İs­
veçlilerin, en. ahlâksız 'm illet ol- 
rfıaları' lazım . gelirdi. Halbuki 
bu milletV .doğruluğu- ile’ beyheL 
miÎel bir şöhret'yapm ıştır.'
Kadınlar münevverleştikçe iz­
divaç sahası daralmaz. /  Evet, 
münevver kadın kolaylıkla k'cca 
beğenmez.', Çünkü b, yuva kut­
siyetini htrkeşten iyi anlamış - 
tır. Kuracağı yuvanın sağlam 
temelli, hiç yıkılmaz ciıısten. oL 
masmı ister; bu cihetten hayat 
arkadaşiTİı seçerken çak inceler 
ve daha iyi seçmesini bilir.
2 — Çalışan genç kız, ahlâ- 
Len sukut etmez. Çünkü hayal­
lerle dolu genç kız hafızası, çai 
lışma muhitinde ;^  hakik 
karşılaşır. Erkeklerin / mahiyeti-; 
ni daha iyi; anlar. .Bierâbercah- 
şırken birbirlerinin., •kusürlarım, 
meziyetlerini daha iyi görürler. 
Fikren yükselen bir genç kız.
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İçtimaî Hayatta
¿azel takdir^ eder, hisİeririi datiaL ' 
iyi düzenler y e '/  tehlikelerdeıı 
kendisini dahh iyi korumâshni.' 
bilir.^,; ■- :^ ¿Γ:■·■■^ ‘’:^ ■;;κ^ ■
Kötü iş sahasına misal olarak: 
gösterilen fabrikalar. * ahlâkının 
bozulduğu söylenilen işçi k ızlar,, 
‘‘elinin ham uru ile ’, erkek · îşîıre 
karışma’^  sözüyle, sırf yemek: 
pişirmek, bulaşık }пкатак, sö * ' 
kük dikmek, kccâsinı eğ lend iri 
mek düşüncesiyle - yetiştirilen^ 
zavallılardır. Ч ‘
îşte  6 .zavallilâr, 'onları alacak: 
bir koca’ bulamayınca,.: para ka-. 
zanıhak mecburiyetinde kalınca, 
öğrendiği şeylerle, ahç^,.hizmetL 
çi ve işçi olabileceklerdir. EvL. 
nin dört duvarı arasından· b ir^  
denbire/çeşitli . İnsanların . mah .. 
şerine aiılan, bu genç, kız, cah il 
. kafasiyîe · ve 6 . kafayı; dolduran 
bir yığın hayalle elbette kiy ha-: 
kikatleri - · anlam akta>.; gecikeeck- 
Л Ve b u ' gecikmeyi · fırsat b ilen , 
ahlâlısız insankırın ağın.a düş·?-, 
ç e k t i r / / / · · "·
; rNeticei ,çah kızın *ah-
: lâkı bozuluyor;/ öyle;  ^mi?^ 
i sebep; olan ■ faktörler; 'iş  
mızdaki düzensizlik, - fırsat"' d u ^  
künlerı naizarı itibare alınm adan 
i b ir; .çingene/ kızm ih;^
:>akm< gevel<^es 
genç kızın ahlâkı/bozuluyor’/  «  
zünü’ tekrarlâm aktari âdeta; ze^rf 
duyuyorlar. ,,, v л ..
' · Mademki /" bugünkü haya  
şartları ■ karşısında: kadm iâ /e r  . 
kek ayni; yerde,; yâhyâp.â,' dirsel 
dirseğe çalışmak /m ecburiyetin  
, dedir; · mademki iş hayatımız . bi 
' yığın ıslaha muhtaç ve madem 
ki bir yığın fırsat düşkünü v a ı 
dır; şu halde bu günün kadın  
bu günün, genç kızı işçisinde 
! doktoruna kadar okumak, yalm 
! cehalet perdesini yırtm ak içi
Münevver Kadınlarımızın Türk 
Kadınlar Birliğine Teşekkürü
Bugün sahip olduğumuz haklar hiç bir vakit geri dönmiyecektir. 
Buna inancımız, imanımız kadar kuvvetlidir...
Uir çok arka<la;5Îiıiiınla, doji- Çok cjlti zamanlara giUiklif'i 
lanmla aramızda str.elcrdçnhcri vakit. çari;af diye b'r şcy'e rast· 
vlvvam eden, l.'ftbol giinlerimiz Umrıtanıi-itir. IjIî. iııf.imlai'm ¡.^ c- 
vatdır. üu giinleıde canlı sö-i' litıek icadlandır. Öyle is>e. fen.ı 
1er fikirler küiuışulur, İşte ?o·«, itiyadlaı darı kurtulmak, başım 
zaitianlardaki buUışmalammz.in b;!,;iyl·; oleımlaştumak yine in- 
riördüi'lim şu oldu: Hepil ka- san-ann cliîidt'lir.
dıtra"iıı çar-raf giyınrsi mesek' 'îiç Inr kadın y ılum· ki, erki 
•Myle alâkalıydı. •ydnlori diişümi!. te iizlihnvmn ve
Tofılulufiunuuda cidden kuv · '■ i.'un'eiin izdiranlaMnı lıi‘>set· 
vetli bir rnev.iu olmuştu. Benim rnein·,·. CeV.R'e’ín iıcnçetiiıden 
Türk Kadınlar Birliği Cemiyeti kurtulamayan, ücra köşelerde 
ile yakından alâkadar olduğumu i alan zavallı bir kadın zümreHİ 
bilen dostlaru.;, arkadaşlarım, bu o'dugunu kabul etsek bile, on·
bakımdan kanaa'¡erini şöylccc 
İfade ettiler:
Biz. Kadıni-u- BirHi;i teşek­
külü haricir.de isek de, kalple­
rimiz ayni hisle çarpıyor. Gaze­
telerde. bilhassa Kadın ‘Gazete­
sinde okudıif^umuz fikirleri hn- 
raretle takip ve takdirle karşı* 
lıyoruz.
Atatürk inkilâplanmn biri de 
kadının çarşaf çıkarması değil 
midir? dedi’cr. Kvet, beynelmi­
lel kadın teşekkülleri arasına 
i katılan ve adımlarını her husus­
ta medenî bir bilgiyle atmak 
hamlesinde bulunan Türk kadın 
lan, inkilâptan geri değil, ileri 
gidiyoruz. Bunun için de, reh­
ber olan Türk Kadın Birliğine 
bu hususta faal hareketlerinden 
dolayı, cemiyet haricinde olan 
biz, kadınlar namına teşekkür - 
lerimizi Kadın Gazetesi vasıta- 
siyle Türk Kadınlar Birliğ.'ne 
ulaştırmanızı sizden beklij'oruz, 
dediler. Ben de söz verdim.
Onun için, bu bir iki satırı, 
adedi bir hayli olan bu kültürlü 
kadın dostlarımın takdirleri ve 
teşekkürlerini cemiyete gazete - 
niz vasıtasiyle yayınla.tmasım ı 
rica ediyorum.
Bu havanlar, remiyetı·''’' 
bir çok şeyler beklemekte olduk 
larmı da ilâve ediyorlar.
. Şöyle ki: Aile kad.nlan, kız­
ları daha çok yuvasında, kai:;;.- 
laşacağı her güçlükle mücadc .e 
ve bilgi sahibi olmak üzere, •Yı­
lışan kadınlar, kızlar ve hr/.tâ 
aiielerin selâmeti bakımıııdan, 
hiç olmazsa bir kısım faide sağ­
layacak akşam kursu açılması - 
nı candan temerni ediyorlar. Ve 
diyorlar ki:
Geleceği .Sv^ ğLınıak güzel, hu- 
lihazırdaki kadınlarımız da irşat 
edilirse, cemiyet bir çok yara­
lar: içeriden keşfetmiş ve sar- 
mı.$ olur kanaatinde biriz.
Şüphe yoktur ki, Türk kadı­
nı, dinî buğUlığını. iffetini çar- İ 
şafla değil, kendi bilgisiyle gösj 
termelidİT. Din serbesttir ve 1T-! 
kin inkılâbı sarsacak kisveler, 
yaratmanın dinle alâkası olma-, 
dığı aşikârdır.
■a sesimizin yettiği kadar, bu- 
.ün truvvet ve kudretimizle ka-
d ’.nlık hak lar ı m a ul a unnğ a  çal ı -  
f-acağız,
İyi  Ul inmcrl idir  ki ,  k a d m  bir  
mecaledir,  O n u n nuru,  bir m i l ­
let in a yd n ı l i ğ uh r .  O n u n  yarata­
cağı  erkek de elbetU: n y d m  oku· 
çaktır.  Art ık Tü rk  ka . îmhğı ,  
haklarım k or um ağa  az.metmişt ir .  
Di ğer  n'.il leticr gibi ,  i leri  h a k ­
lara (la ula'^mağa ça l ınmaktadır  
vc (:abt.3c akur .  B ug i n ı  üahip o l ­
du ğumuz  hale, hi ç  bir vakit  geri  
dönmiye cekt ir .  B un a inancımız ,  
imanımız kadar  kuv vet l id i r .








cehalet perdesini yırtm ak için 
değil, her gün bir parça daha 
kü ltü re l seviyesini yükseltm ek 
için çahşmalıdır. Unutmamalıdır 
k i; (Yüksek kadmiık, yüksek 
m ille t yaratır.)
Elinizin ham uru ile erkek işi.» 
ne karışmayın, nazariyesi bug^ün 
iflâs ebniştir. Bu günün genç 
kızı, yalnız ev işlerini, yalnız 
evlenmeyi düşünmekle iktifa e-. 
demez. Doktor, avukat, eczacı^ 
m ühendis, öğretmen, m em ur vel 
hasıl her meslekte çalışan ka 
dm lar, erkekten daha az liyakat 
gösterm iyorlar.
Şehrin en kalabalık sokaklau 
n n d a  büyük bir maharc. l!e . oto. 
mobilini süren şöför .kızîa'i, dak­
tiloluk, kâtiplik, muhasiplik ya­
parak, anasına, kardeşine bakan 
genç kızlar, bugün daima bir 
erkeğin himayeısine m uhtaç va­
ziyetten çıkmış, hayatili : binbîr 
tü rlü  mücadelesi, izdîrabı karşıı- 
sında gene güimcğs- ve neş'elî 
olmağa gayret eden bir varlık­
tır . Onları hor görmeğe kimse:, 
n in  hakkı yoktur. -  ^ ^
■ Bugünkü genç . kıZç : kccasma 
bir fikir arkadaşı, y^rivrûlarma 
iyi bir .ıııürebbi, .. ‘yi. bir .aniıC 
olmasını da bilir. Y eter ki hüs- 
nün*G-etle dolu bir insanla kar- 
şılaşsın..
j Senelerce F ransa 'da /tahsil et- 
I tiği halde, hiç sıkılm adan: “Ka- 
[ (Devamı 5 inci sayfada)
Zaman, zaman hayatın Yazan: HAbEGÜN 
acı dersleriyle allak bullak^ ^
olan manevî dünyamız, · tarafından aldan -
darbe karşısında bir yanar _doiuaur..
dağ gibi isyan ederek külle nihayet ıfl^  eden bir ı§ 
ri inkisar Ve izdirap bulut- s^e penşandır. Ha­
lan halinde ruhumuzun de-^^^!^ muhalif şekillerde te 
rinİiklerine çökerken, eden bu acı mukadde-
pınarlarımızdaki yaşlar, içi ^ t^, ımsan maneviyatım ha- 
mizi bir ateş damlası ha- PP eder. Юзтеп ferdi o 
İmde dağlar. Bir anda, ru- bu ^таркцхЗат baş-, 
hurnuaın izdirabını, isyanı* toptan
m ve intikam arzusunu oku i  vardır kı
mak kabildir bu nazarlar - /î®
da. Sanki, göz pınarlanmız
da pınidayan bu yaşlarda, hastalıMan,. Sapıklık-
bütün bu duygular erimiş müptela olanlaı. ve
ve ruhumuza bir ateş dam
lası olarak düşmüştür. kötülükle -
Hayatın o kadar ağır ve rm ıç ı^ e  en fenası ve cemi 
kahir darbeleri vardır ki in * v e r ^  ır ^  
san böyle bir dunun karşı robu kemireni bu çift 
sında hayatla ölümü san- m.sanlardır. Dığer-
ki eliyle tutuyormuş gibi o- zaman \ака!а
iur.. kınlan ümitler, heba c ^ a n n ı  bulıır ye
olan emekler, çiğnenen mu уа tedavi yoluna gıöÜir çun 
kaddesat bir ejder halinde echlmış-
ruha .saldmr... Bir çöl ka- f'^ ·; Halbuki bu sonucu o-
sırgası gibi çoraklaştınr o- 
nu...
Çocuğunu gaip eden bir 
ana muzdariptir.. Scvgiltsi- 
liC İcavuşamıyan l>edbnbt -
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sine muiıteris, öylesine kö 
tü ruhludur ve yine iğrenç 
nıimnu öylesine gizler ki, 
difjandan onu tanıyanlar i- 
yi biî' insan, kendi halinde 
bir kimse, demekten kendi 
lerini alamazlar. Sorun on 
la ra, size ahlâk üzerinde, 
¡ni.'nlık ideali konusunda 
vt- dıayet aile î|-crefi, ynıva 
fe'^ i ı 'ârîîğı îUcvzuuiKla kon 
fe . î- i^ar \‘ersinler.. îşlc a- 
■•i- ,1 · i  î>u nıikroniar) co* 
m r.s·;. ıro.uM.uı ayirniimaKU* 
dır. ííMnidíve Kadar ölanlnn 
mevzii bırakmağa uğr^ Uja* 
ra.c rr!,h?^ nı.mmz} gelecek ne 
■■dUeı· üz.i’i.'ne teksif etme · 
iniz, ycrilid·' olur. Bunun i* 
i çin cîe yuvjı.mzm Itavasmı 
I I j u  müîe\· ; (nlkrnplardrm 
¡ kuruınmıgn mıliKiirnk yav 
' ii'.lnrımr/·! dairmı ivi lir  ör
; lU'îc u!n!;ı;:a iiarneii* oDian
bu yolda irşat ve vikaye e- 
delim. Bu, vatana, millete ; 
karşı en kutsal vazifemiz: 
ve yapmağa mecbur oldû-i; 
ğumuz analık ve babalık ¿5  
revidir. Bu mevzuda aile ve  
okul elbirliği ile çalışmaıl- 
dır. OküllaruTiıza· ana kuca, i 
ğuidan itibaren ilk okullar 
da ve müstakbel tahsil ha  
yatlarında, gittikçe tekâ -  
mül eden (ahlâk) dersleri 
verilerek neticeleri takip e -  
dümelidir. Din dersleri, sırf 
müfredat prograrrıtannda 
görünsün diy'e olmam ah Ve 
sınıf öğretmenlerine yük­
lenen bir angariye halinden 
çıkarak ehil öğretmenler ta. 
rafmdan makul ve-aydınhk 
bir .şuurla tedris ettirilme­
lidir. Bu şekildeki Iralkın -  
İlla l uhumuzun ydikselme -  
sinde temel taşı teşkil eder 
kanaatindeyiz. O zaman cc  
miy'et bu mikroplar da za  
maçla tasfiye olacaktır.
Bundan ev'V'elki yaiaianm  
da da daima üzerinde dur­
duğum gibi Allah inanan­
dan, insanlık duygularm - 
dan, vmtan, millet, yaıva sev  
gisindcn mahrum bir insan 
kadar cemiyete muvar hiç -  
bir f’'^ '*lı düşünülemez. Böy- 
İe bir insan olamaz diye dü 
şünebiliriz ama hayan.. HA 
dianı bize yâmldığ'imızi dut 
ma lıayltırmaktadır. !2cmitı 
Ve zaman ve imkân kanfi- 
smd.a bir vicfîmı ■muhTisiüK*
çıphıklığı ile bize .«urıtiieak 
tır. Isteraeniz her gün el.!t? 
rini sıktığımız uzak ynkm 
kim^iCİcrir ühUlk, . menf-ıat 
Ve İh tiran süzg<i<;lerimk*n 
geçinilim., O zaman oHınfe
deki huklknl aytiç^ana ak - 
îiedisiek olan vtduvUnde, n l 
lah dost y-üzünü görmekten 
bepii uzt iiuuisuo..
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i ç ÿ im c i i  s a l â h ı  i y i
уса  r ô t i r
toLk)
Uva. allı arabaya, arabalı tro­
né. trendeki otomobile, otomo- 
üilii i-ti.j j о>-*е*  ^  ^ rı
İnsanlık, bu tekamül mcfku- 
■ resi ba.skısi altında göklere bi­
le hâkim olmayı kâCi bulma ■ 
miijlardır. Hattâ pervaneyi tcp' 
kive çevirmekle de yetımmye. 
i  -t. «rımr * ’-ek stratosferden faydalanıp,
“ Д П Р М  O Ğ L U N U N  Ş İK A Y E T İ  Ü Ç T Ü R ;  F E N A ia h ’a sen vas,uaa.a  ssl'ip , . ¡ '1  - 
M E S K E N , F E N A  T A Ş I T ,  F E N A  K A D I N .. .”  S i k a t l ^ n d i r .   ^ Hap.reti Mu-
liuiiuncuir. i;jaLcl buyuraUb'' '·'· 
Yazan; ZiYA ÇALIKOGLU kiımlU esaslarını araştırırken.
__-7: ı . ı f n o l  facılii’ îyv.'î -
ilk b3klŞİ3, 1„ Tri^ IroöLr Imnnı'^ M ПЯ r 1 Í l'rlK li^ .L i.rt LA ut “ -hezarıfm 
duçar olduğu
hammedin mübarek aSrşnJan т а § м Х Г с 1уа tc¿V'akibct'rğöa önüne getire-
çıkmış sısyol bir hakikatin ve- ^ gördü^ümüiî sirke kitpla. cck olursak, ona reva görülen 
ciz bir ifadesidir. r i n d a / anlıyoruz ölüm cezasının, büyük Muham-
Mademki, insanların şikayet ..-.e ha- rnediıı kurduğu İslâmlığın ruhu
leri üç noktada teba^z, ediyor obalar ^e'oba- na ne kadar aykırı gflm-gmı
saadetlenn.ı sağlamak ıçm de У  ^ koyarak arabalar oütün arıklığı ile апЬи гл
bu üç ana dâvanın halli icap ^^f.^^/fkumbede
.. .-· mediklerinden taşı ta ş la 'ova - havadan ağır cisimlerin hoşuık
gunun mevzuu yüksek kubbeli ba ınak ar ta d rabilecekleri
diye sayılabilecek (^an bu soz- ^ ig^ ^dır. Tası, ta.sla erit-fa  orbaya koyrnuş bir hczaiıf
le-% asırlarca önce Hazretı Mu- .§  ^ ^^ddeler Aimned efendinin a r
V » a T i n m i > r 1 m  i Y I l l h î i r G k  _ _ _ w «_ _ ·___-.»IriVvnfı l Y n i lT
aa m n u· vanmısiar lü n eve, e v . , O  değerli Türk bilgininin bu
eder. Adem oğlunun tanlr<m- У^Р : konaktan saraya., yolda yürümesi, asırları atla -
cesi meskeninden bağlıyarak bu vmoHinA atlıva"ak Amerika- mak okluğunu idrakten aciz 0- 
güne kadar.bütün yapılan göz ^ ^ k fS  lan sözde ülemayı tahrik ile;
önüne alalım:  ^ . . ^jnalâr eö^e (Allaha şirk koştu) diye tetva
Vatanımızda bile bazı dağ у opbîrlpr vücuda çıkartacaklarına, o büyük ada-
bölgelerinde dolaşırken methal d o g ^  uzanmış şehirler v a desteklemiş olsalardî. cengâ 
lerini teşkil ed en 'taşlar üzeri- getirmişlerdin ,, , . ver ve kahraman cedlcrimiz da
Tif» o vu lm u ş  acaip şekiller bulu- İnsan, şikayet ettikçe, -a ^jj^^^lardı?
^астям1яг fförüvoruz. Bun mükemmelim yapmak ıstor. Bu Elimizdeki, önümüzdeki irşaci
nan n ^ g  tarafın - dinamizm sırrı, tekâmülün ken-^^^inesini görmemekle nelere
larm  F a /a t  dişidir. maruz kaldık? Memlekette sa-
dan meydana gmmışL . Fena nakil vasıtası ise. ayni tayinin gelişmesi içm. gücümü,
cedlerimiz olan b tıle r, nuıau renin başka bir yönden -zün yettiği kadar çalışıp, m a­
larını barınmak içm yeter gor- jj 3 :^5,. y^ya yürüven a'.- kinalasmakla yalnız bir yurdun
ve yurttaşın refah ve saadetini 
değil, ayni zamanda dinî bir 
mükellefiyeti de ödemiş oluruz.
Fena kadının ne gibi sıfat - 
Tarla vasffIandırılması icap ede 
ceğini açıklamağı faydasız gör 
medim. Ailede, cemiyette, dün­
yada. fena kadın vardır ve fena 
kadınlar; fertler, aileler, cemi- 
■yetler için olduğu kadar, mil - 
Teller için de zararlıdır. .
'Geçen birinci cihan harbinde 
Romanyayı harbe katıştırmak 
için iki zümrevî ittifaklar; pa­
ra, vaad ve tehdit ile uğrarjmı.ş 
iseler de, tesirsiz kaldığı sıra­
larda akın ettirilen fena kadın 
;seli, o memleketi de harbe ka­
dar sürüklemi-şti.
Devletin başındaki idareciler, 
bu fettan, bu zeki kadınların 
'orvlip-rlori i l lt irn s  .‘^ n r İM S İ’lC I! 
cinde nihayet harbe girdiler ve 
harabeye yuv ar 1 andılar.
Fena kadın, bugün ceza evl·.;- 
Tini dolduran bahtsız erkekle­
rin bu kötü akıbetlerinde acaba 
kaçta kaç rol oynamamı.ştır ?
.Napolyon, .hor vak’ada bir 
kadın parmağı ara.Tnalıclır, de­
miştir. Bu- gerçek, a.sırlarca ön- 
ce‘FIazreti Muhammedin bir sö 
¿u ile im güzel izâîı ediıi'nişcii;
'tBendoil·-  ^sonra'-gelecek er-- 









Bu hâkim söyler, ancak fena 
kadın için söylenmiştir. Ve ha­
kikat olduğunu kadın olsun, er 
kek olsun, her münev\'er insan 
kabul ve tasdik eder. Realite­
lere dayanarak ve k a t’î olarak 
biliyoruz ki, İslâmiyet, kadına, 
necip ve yüksek kadına, fazi - 
letli aile kadınına, topyekûn 
anaya en büyük payeyi vermiş | 
ve kadını bir meta olmaktan | 
kurtarm ış en liberal ve hâkim 
bir dindir.
Fena kadın; daha ziyade fer­
dî ve şahsî meziyetlerini anla­
yıp kavnyamamış kadın demek 
tir. Bir vücut ki, kendisinin ce 
miyet içinde haiz olduğu eşsiz 
ve ulaşılmaz mevkii bilip, ona 
hakkiyle lâyık, olabilmek için 
çalışırsa, hem her suretle yük­
selir, hem de mensup olduğu 
aileyi ve dolayısiyle cemiyeti 
yükseltir.
Cezar Ahmed Paşa ile savaş, 
mı.ş olan Bonapart’ın ilk mu­
vaffakiyeti üzerine, tebrik eden 
İcre;
— Türle mağlûp olmaz.. Çün­
kü onu yetiştiren ana vardır. 
Onlar, kükremiş bir dalga gibi 
çekilir: fakat sonra, daha şid­
detle saldırırlar, Anasımlan ilk 
sütü (Ya şehit, ya gazi) durı- 
sivle emen bir çocuk, hüyüyün- 
■■·' .'ûnme:··.. k:;n vi­
nç saldırır ve muzaffer olur.
Atalarımızın; (Yuvayı y/.pan 
dişi kuştur) demelerinde k k ·· 
leşmiş iman, Türk (. '■keği için 
Türk kadınına verilen kıymetin 
tam uadesidir. Kadın ne k vlar 
bilgin, ergin ve olgun olı rsa. 
yeti.ştircceği nesil do o kc.c’ıı· 
yüksek pâyeii olur.
Fakat, kör bir taasub, islâ - 
miyetin bu ileri düşünüşünü 
baltalayarak, onları mümkün 
olduğu kadar hayat şartların ­
dan uzak tutmuş ve' tam bir' ; 
esaret altına sokmuştur. ' ! 
: Bu dâvaları inceden inceye
gözden geçirince, Türk milleti 
için ne kadar acıklı, sahneler 
açılıp canlanır, · ··'
■ ' Bütün tarih boyun--.v dünya- 
nin dört bıçağında ilk medeni­
ye tohumunu eken Türkİer, is- 
lâmiyeti kabuldan sonra öyle 
şevket ve futuhat devrime eriş­
mişlerdi ki, gözlerimizin önün- 
. de duran tarih bunun canlı ve 
tarafsız bir şahididir.
Fakat, duraklama ve çökme 
devirlerimizi Psiko.so.syal bir 
gözle tetkik edecek olanlar, din 
yoluyla yapılan taassup baskı­
sının bu' müntaz kütleyi nasıl 
ezip korkunç çöküntülere sü - 
rüklediğini acı acı görü>der.
Çünki, raüteassıp kara kuy 
vet, Türk kadınını cahil ve hu­
rafelere düşkün bırakmakla en 
bUjdik muvaffakiyeti elde ede­
ceklerine kani olmuşlardı. Bu 
da ancak bilgisiz ve idealsiz 
ana yaratmakla kabil olurdu.
Halbuki din neyi emredijmr- 
du? Tahsili, fazileti, şerfei ve 
namusu; yani bir aile kadını­
nın muttasıf bulunması ecre _ 
ken bütün vasıfları..
Taassup ise, bu mübarek ka­
dım tah.s'Isiz bıraktı. Eve, ka­
fes ardına bağladı. Sağlığını 
_ söndürmeye uğraştı. Harcket- 
' sizlikle \dicudunu deforme et­
meğe çalıştı. Nesli cılızlatmaya 
yeltendi.
Bu, din değil, dinî vecibeler 
değil, o mukaddes dini ülkeler 
aşırı yapan, Türkü körletmeğe 
uğraşan sabotajcı habis ruh 
idi.
Tanrıya bin.şükiı.·, İslâmiyet 
nurunu millî suuria kirak eden 
1er, Türk ruhumm i .salcti, ger­
çeğini kavradı! Erkeğile, dradı. 
uiyle büyük devrimi yaptı..-Bu­
günkü re.jimimiz İ  ü' kü tek var 
İlk sayıyor.·' Kadın ve erkek o- 
kulları doldurup ta- ırıyor.
Ve bütün gayemiz müfiterek 
bir gayretle fena kadın mcdlü-
(■¡inlunü lıazıyıp, ycrnıc lyı 
ikamesine çalışıp, nfeslkbir/hamv 
lede ilerletmek ve tektâmül çen 
berinin müntehasına eriştirmek
olmalıdır. Bunu, bugünkü iman 
İl ve nurlu Türk kadını yap- 
' maktadır.
Hazret! Mubammedin musaf­
fa nunmıı. kendisine meşale bi­
len in&m'.hk, hakikatleri kavra­
yan tekâmül yolunda ilerledik­
çe, islârniyotin kadına tanıdığı 
hakları da teslim ederek mazi­
sine : icssüflerle bakacaklardır.
; 9^, • islâmiyetin terakki enge- 
li:‘ölduğunu söyleyenler, oku - 
, sunlar.. Polemikler j'apsınlar.. 
.Neticede görecekleri hakikat,
• .şaşırtıcı olacaktır.'Çünkü, islâ.
, miyet kadna da erkek kadar 
..Hayat hakkı yo terakki payı a-
.....'/ I Ne.-kadir doğrudur:
Kadın yükselince, ydıkselir 





Türk Kadını ve Ötesi
tB aştarafı 24. de)
naşı O, «Türk gibi Kuvvetli» 
sözünün kundağı gene O. Ma­
car kadını çocuğunu; Türk geli­
yor tehdidiyle uyuturkenO, gö 
zünü kin ve şehvet bürüm üş 
kâfir neferinin karşısında «O- 
ğul, analar da ölür vatan için. 
Şehitlik, bize de haktır.» deyip 
oğlundan önce saldırmak iştiya 
kı ile yanan anne, Türk kadını­
nın şahsında gözlerimi kamaştı 
rır.
Bu iki resim, içimi, pek derin 
deşti. O zincirden kopan ben, 
şu anda kendimi muallakta, boş 
lukta hissediyorum. Hayır, ola­
maz. Bu toprağın lânetini yük- 
lenemem ben, bu ecdadın veba 
lini gezdiremem ben. Hayır, bu 
imkânsız: Devrinin bütün im- 
kânlarıyle donatılmı.? kâfir as­
kerinin karşısında ölümü gül 
koklarcasına teneffüs eden bir 
kadın yerine; fareden korkm a­
mayı büyük cesaret sayan bir 
Türk kadım düşünemiyorum. 
Hayır, bu bir kâbustur, F âtih ’­
ler Yavuz’lar, K anunl’ler, Si­
nan’lar doğurmaya m emur ka­
dın yerine; askerine yahut asâ- 
yiş kuvvetlerinin mensubuna 
kurşun sıkacak kadar vahşi bir 
evlâda anne olabilecek kadını, 
Türk kadınlığı tahtında gör­
mek tüylerimi diken diken edi­
yor. Hayır, bu korkunç bir şey: 
Dün benim ceddimin şerefini 
ve namusunu yükseltmede em­
sali görülmemiş fedakârlığa gi­
rişen, saçının tek telini yahut 
vücudunun, -erkeği tahrik  edi­
ci - tek uzvunu yabancı bir er 
keğe göstermemek için canını 
vermekten asla çekinmeyen, if 
fet, namus, ahlâk, fazilet âbide­
si Müslüman Türk kadım yeri­
ne; asrîleşmek bahanesiyle - 
Ulvî bir haslet taşıyan - mücev 
her vücudunu iğrençlik ifâde e- 
den, şehvet dolu nazarlara peş­
keş çekmekle iftihar edecek ka 
dar haysiyetsizleşmiş bir Türk 
Kadını düşünmek zihnimi çatır 
datıyor. Hayır, bu alçaklıktır. 
Türklük haysiyeti, Türklük şe­
refi, ^Türklük ruhu, böyle zillet 
görmbdi.
İçtimaî ahlâkımızın temelle­
rindeki m üthiş yarıkları göz­
den uzak tu tanlann, maksatlı 
bir ahlâksızlaştırma metodun­
dan başka bir şey olmayan, 
«Kadını teşhir» hastalığı (Bir 
genç olarak rahatlıkla söyleye- 
bilirimki) Türk gencini Millî 
ve mânevi meselelerini düşün­
mekten, kadına saygıdan, cemi­
yetin koyduğu sosyal ahlâk ka 
nunlarından uzaklaştırıcı mik­
robu bulaştıran korkunç bir 
hastalıktır·
Tedavisi pek âlâ mümkün o- 
lan bu hastalığın ulvî ilâcını, 
mânâ labarotuannda inşa ede­
cek doktoru ve o doktorun -ba­
şımıza tâc etmekte tereddüt et 
meyeceğimiz- annesini bekliyo­
ruz...
Article 61: November 1971
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Ai'ticle 62; July 19, 1947
Article 63: November 1978
Kadın ve gurur Hayat JS İiB iir ıİ
B irb irinden  ayrılm am ası icabe- 
den, yalnı>: beraber ve içiçe ol- 
duUlnrı zam an b ir mfina ifade e- 
den iki kelime. G urur ve hay siy e t 
sahibi ülm ıyan bir kadının v a rlı­
ğını tasav v u r etmek bile çirkirv. 
O zam an a İe tâ  bir çıplaklıkla k a r ­
şı karşıya  kalmış gibi o luyorum .
S ervetine  ve güzelliğine m ağ­
ru r kad ın la r benim m evzuum un 
dışında kalıyor. Ç ünkü b u n la r 
nc o ldukların ı şaşırmış, dünyayı, 
bir hayal fıleminin arkasından  
seyretm eye çalışan kim selerdir.
B ahsetm ek i.stcdiğim.. Sade·,"-· 
kendini düşürm iyccek k adar gtt- 
ru r  .sahibi olmak. B ir kadına ya- 
kı.şacak en güzel vasıf,
Maalc.sef, plajlar, piya.sa cadd-> 
İcri, önden giden erkek ler, o n la rı 
gü lüşerek  takip eden kızlarla do­
lu. H atta  daha ileri gidip erke l;- 
lere lâ f  a tan lar bile var! İnsan â- 
caba ben mi yanlış görüyorum  di ­
ye düşünceye varıyor.
K ızlar öne düşse gençler o n h -  
rı tak ip  et.şe daha tabiî olacak! -C) 
bile çirk in , ama tabiat k an u n la rı­
nın önüne geçmek ne m üm kün .;
Tanıdığım  bir genç «Telefona 
mu söktürm eli ne yapm alı? A ran ­
m aktan bıktım , usandım . A nnem ­
den, babam dan utrinıyorum . E v­
de leieiüu yalnız benim için işli­
yor.» diyerek .şikâyette b u lu n u ­
yordu.
B ir erkekten; bunu işitm ek k a ­
dınlık nam m a biraz acı değil miV 
N erede kaldı, bakm aktan ziyade 
bakılm ak, aranm ak isteyen m ağ­
ru r  başlı T ü rk 'k ız ı ve kadm ı?
B öylelerinin azlık o lduğuna  
düşüncrelı: teselli bulm aya- çalışı­
yoruz. Kadınım diye bilm ek a n ­
cak, g u ru runu  ve kadın lık  haysi­
yetini ayaklar altında çiğnetnıe- 
mekle m üm kündür.
Füruzan R. Eksat
-- Ömrünün geri kalan kısmını 
o pis dnvaıiaı arasında, ceza.çyiflde, 
mi geçileceksin? Yazık değil mİ? 
.Sözümü ağzıma tıkadı.
liurdan da mı pis cezaevi? 
Hem orası henim sarayım olacak. 
Almmdaki akla gireceğiriji oraya, 
lien oraya girdikten sonra yaşaya­
cağım. Şimdi yaşıyor muyum sanı- 
y'.nsım?
Bil gencecik günahsız kadının ki­
nini göıiiyomm gözlerinde. Sizin 
de görmenizi isterdim. Görseniz de 
insan (insinin yılanlarını, çıyanla­
rını sonra Inınlara yem olan ceylan­
la! ım diişiinseniz ve bir .süre onlaı- 
la l-.ın ağlasanız.
RUHSAL YAPI V t  GÜZELLİK
Her kadın güzeldir ama her kadın 
güzelliğinin aynı zamanda bir tehli­
ke yaratabileceğini bilemez. Güzel­
lik bir kadının serveti gibidir. Ne­
rede ve nasıl kullanılacağını bile­
mezse bir gün değerbilmez bir 
çapkının sahte gülüm.semesine kur­
ban eder bu serveti.
Aynı şekilde aşırı duygusallık da 
tehlikelidir. Kulaklarına fısıldanan 
bir güzel sözle kendinden geçen 
bir genç kız herkesten çok dikkat­
li olmak zorundadır. Kötü yola dü­
şen kadınların büyük çoğunluğunu, 
saf ve temiz duygulara sahip, aşırı 
duygusal tipler oluşturur.
KÜLTEREL YAPI
Kültürce olgunlaşmamış kadın, 
insanların davranışları ve olayların 
akışı hakkında tam akıl yürüte­
mez.
Bir toplumun yapısında temel 
sayılan İcadın^  mutlaka en iyi
KİŞİ sayılcin kadın, mutlaka en iyi 
eğitimi görmelidir. En büyük kül 
liiı seferberliği kadınlarımız için 
açılmalıdır. Onlara iyi, doğru, güze! 
kavramlarını ve bunların karşıtları 




N. Ay ten Atasağun
Aj'ticle 64: March 1965
Aj'ticle 63 (Cont.d)
Ç EVR E BASKISI VE  
TU ZA Ğ A  D Ü ŞÜ Ş
Hayat kadınlarının çoğu üzerin­
de yapılan araştırmalardan anlaşıl­
dığına göre kadınların kötü yola 
itilişlerinde çevre baskısının büyük 
i)ir rolü vardır.
Genç kızlar, anne babanın veya 
yakınlarının bunaltıcı baskıları so­
nunda evden ya da okuldan kaçmak 
ladırlar. Yaşam tecrübesinden yok­
sun olan bu çaresizler kı.sa bir süre 
sonra tuzağa düşürülmektedjr. Ar­
tık geri dönüşün olmadığını ¡kabul­
lenen genç kızlarımız, sefil bir ya- 
s.nUinın kollarına ister islenjez dü- 
- çrmekledirleı. ı
üzüntüm üz ■yok...S'
(K ............) n m  h a y a t  h i ­
kâyesi h ep sin d en  e n te r e s a n ­
dı ;
Y a şça  40 ın  ü s tü n d e , d a ­
ha y ıp ran m ış ç e k in g e n d i.. .  
A deta k o n u şm a k ta n  k o rk u ­
yordu... H a y a tın ı, s e s s iz  s e s ­
siz şöyle  a n la tt ı;
—  ■ «Hiç o k u m a k  y a zm a k  
bilm iyorum . R iz e liy im , k o ­
cam  elek tr ik çi id i. İk i ç o c u ­
ğum  v a rd ı... 13 y ı l  o ld u k ça  
m esut bir y u v a n ın  k a d ın ı
oldum  am a, so n ra , kocam
bir kızı k a n d ır d ı...  ve sık  
sık b ah an eler  e d e r e k  I s t a n - 
bula gelm eye b a ş la d ı.  B ura  
da da başka bir k ız ı  k a n ­
d ırm ıştı... H erşey e  ra ğ m en  
davran ışların ı h o ş k a r ş ıla ­
m aya çalışıyor  y u v a m ın  h a ­
vasını bozm ak is t e m iy o r ­
dum. F ak at bir g ü n  beni 
m ahkem eye verdi; v e  î s t a n -  
bula çağırd ı. D a y ım ın  oğlu  
ile buraya geld ik , k o c a m d a n  
^ n lm ış t ım . . .
İş aram ak  iç in  iş ç i  lıııl-  
ma ku rum una g itm iş t im .  
Evinde İş y a p tır m a k  iç in  g e ­
len bir h a n ım la  t a n ış t ı r d ı ­
lar bU m iyordum  p a v y o n la r ­
da ç a lış ıy o rm u ş... Z a m a n la  
beni de teşv ik  e tm e y e  b a ş­
ladı·, pavyon d a  ç a lışm a y a  
zorladı ve bu raya  k a r n e  a l­
mak için  g e t ir d ile r .. .  Ç a lış ı­
yordum am a, p â r a m  y e tm i­
yordu. Çünkü, e v in d e  o tu r ­
duğum kad ın  e lb ise  v e  e.şya- 
lanm ı da z a p te tt i  v e  b ö y le -  
ce hiç de is te m e d iğ im  h a y a  ­
tı ya şa m a y a  b a ş la d ım .. .
B ende iy i bir a i le n in  kızı 
idim istem ezd im  b ö y le  o l­
m ak... B iri 8 d iğ er i 10 y a -  
şnda olan y a v r u la r ım ın  ha.s 
retini bağrım a g ö m e re k  
yaşıyordum , bu d u r u m d a  
onların y a n m a  da d ö n e m e m  
beni ölm üş b ils in le r  d a h a  
lyil... Şim di on lar  R iz e d e  b a ­
baannelerin in  y a n ın d a  b u ­
lunuyorlar.
(B ............) de 16 y a ş ın d a
(S ....... )ile  ayn ı o te ld e  ele
geçm işti onu da gün lük  g a ­
zete ler  bol bol resim leriy le  
teşh ir  e tm iş lerd i... B u h a le  
n a sıl d ü ştü ğünü  de şöyle  
a n la ttı;
M alatyad a T icaret 3 e k a ­
dar okudum . B abam  üveydi. 
A n n em in  evde o lm adığ ı bir 
gün , beni ev im ize  her z a ­
m an  m isafir  olarak gelen  
ark ad aşın a  sa ttı. A n nem le  
za ten  h iç  geçinem ezd i. B en  
oku m ayı severd im  a y n ı s ı ­
n ıf ta  bu lunan  bir ark ad aşım  
vardı. İstan b u la  g e lm iş  
p avyon d a  çalışıyordu, o n u n ­
la  m ektup laşıyordu m  iyi bir 
kızdı·... B aşım a  bu fe lâ k e t  
geld ik ten  sonra, ne y a p a c a ­
ğım ı şaşırd ım  ve h erşey d en  
n e fr e t  ettim .
K a çm a k ... Çok uzak lara  
g itm ek  istiyordum , ak lım a  
ilk  gelen  arkadaşım  oldu ve 
yo la  çık tım . İs ta n b u la  g e l­
dim . K arşıla ştığ ım  in sa n la r  
v a sıta sı ile  bu ote le  düştüm  
dedi..
Y üzüne b ak tım ; d a h a  ço ­
cu k tu ... am a, k esik  c ü m le le ­
ri ve d avran ışı ile çocu k lu ­
ğunu ve k işiliğ in i çoktan  
k a y b etm işti...
D üşündüm , dü şü ndü m ;  
B un lar, em n iy et m ü d ü r­
lüğü  ah lâk  polisind e k o n u ş­
tuğu m  kad ın lard an  sad ece  
birkaç ta n esi idi. D a h a  
on b in lerce vardı...
O nlar; son u  b ilin m ey en  
bir evrene g iderk en , her  
tekerlen işler in d e  ayak lar ın a  
tak ılan ları d a  b irlik te sü ­
rüklüyor ç e n e le r in d e n  bir- 
şey ler götürüyor yu varla ıîu  
yuvarlan a  top lu m u n  üstün e  
çökecek bir çığ  o lu yorlard ı...
«Kötü» dam gası vurdu ğu­
m uz bu k ad ın ları s ırasın d a  
iş ve a ile  çevresin d en  u za k ­
laştırırken , bir ayırım  da  
yapm alı, e lim izle  tekrar u -  
çıırum a itm em eliy iz  onları...
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A N N E L İK
İffet Haiim OKUZ
Article 6 6 : May 10, 1965
Article 65: June 2, 1952
v e r il c ı «ar
• ^ Birliğinin basın toplantısında pek tabiî olarak
kadın ticareti üzerinde de duruldu^ Sosyal Himayeyi kurm ak­
la, başta. İstanbul olarak memleketin bu içler асхз*! mevzuunu 
plânlı.Jb:r şekilde ele almak İsteyen birlik, düşkün kadına 
elini elbet uzatacak, ona hak yolunu ve namuslu kazancın 
"zevkini Ыг gün öğretecektir.
 ^ arkadaş galeyana 4ş:eÎereJi, bu suçta
erkeklerin de müşterek olduğunu vc onb.nn bu meseled-eii 
Ыг; mesih gibi ;Siyrılrnamasmı istedü. :  ^ - : ...
Bit bu işin münevver dâvası olduğunu,
kadın^ erkek İher mün€|vT/erin satılık kadim rnevzuu ile ilgile­
nip, onun Ш етГеке t .potasından silinmesini: isteyeceğini be-
Bütün erkekj arkadaşlar da, hücuma muhatap · plmadıkla- 
' '/İhı' ^  kanaatin meşalesini ellerinde ·  ^ tu ttukların ı Г>е-
; lirttiler.·; _
'■ ' ·' Ne güzel, ne tatmin edici görüşmelerdi onlar!..
Й; Л Fakât^ ' eveti: fakat;:* İşleyen ykrâ gibi/ o · evler işledikçe 
ve bir . takım inşanlâr cahâvarcais mâ inâah ‘ eK ^  s atmak tan u tanr 
niâdıkça, iztirabiThiz devâhri edeöektîri'Bünâ-mutlaka" çare
bulmâlryiz , . · · ' ’■·
İhsan -yaİhiz*kadinliğihdâh değir, ^ıhsahliğindah·utatiıy-ör!
ı;;:ıoı :
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Her Mayıs ayını^ 2. d  
Pazar günü «Anneler Gü­
nü» olarak j^aşan^ıaktadır.
! Bir j, çok < ^memleketlerde 
kutlanan annelcâ' günü, an­
neliğin kutsall/ğını belirt-! 
mek, anneye ; karşı duyu-! 
lacak sevgi ye saygıyı a-l 
çıklamak, hem anneyi a- 
ğırlamak, hem,^  çocuğa öde­
vini düşündür/nek için ele 
ahnnnştır. V
Türkiyemizde dört beş 
yıldır uygulanan bu ımıtlu 
I gün, T. Kadınlar Birliği 
tarafından ele alınm ış ve 
görüldüğü üzere tutun­
muştur.
1965 yılında da anneler).. II gunünii yaşarken, her şey-j 
I den önce kişi kendi anası-,'
1 m düşünüyoi·. B ir sıcak'
I kucakta açılan gözler, o!
I çıi’pınan kollar arasında > 
j ydlar yılı korunduğunu' 
j bilir. Kişi var, aç, çıplak 
I gene analığını yapar. Kişi'
I var varlıklı tok, gene ana- 
I lığın ıstıraplarını çeker.
! Kadın, analık duygusu­
nu tatmadan kadın olamaz.
j Ana sevgisi tatmayan yav- 
I ru, insanlığını kolay edi­
nemez.I
I . iI Bir takım Atasözleri ni-l 
I çın söylenmiştir, analık! 
üstiiıie. I
«Ana gibi yar olmaz»' 
derler, «Köpekler ana ol­
masın» derler.
«Ağlarsa anam ağlar, ö- 
tesi yalan ağlar» derler.
Derler, derler...
Ölen analarımızın rah­
metle ı*uhunu anar, yaşa­
yan annelerin gönlünü 
alır onlara birçok mutlu 
günler dileriz.^




Küçük yaştaki bir kız ço­
cuğu üe erkek arasındaki i- 
lişki ne olabilir. Evvelâ ba­
basını inceliyeUm. Baba ço­
cuğun hayatında güvendiği, 
sırtını dayadığı bir kişidir. 
İkinci olarak babasının dai­
ma yanında olmasını ister 
ve aynı zamanda annesine 
olan sevgisini de belirtir. Bu 
ona evlilik hayatına güven­
mesini öğretir.
Üçüncü olarak erginlik ça­
ğı gelir ki kız kendisini ta­
mamen sevimli hissetmeğe 
başlamıştır. İşte bu anda 
babasının tasvibine ihtiyacı 
vardır ve artık kendi şahsi­
yetini kabul ettirebilir. Kü­
çük babasını daima iyi ola­
rak görür ve onu zamanla 
tanımağa çalışır. Böylece o- 
nun ilerde kuracağı yuva 
yapmış olduğu bu tahlillerle 
perçinleşir.
Babasının huyunu diğer 
erkeklerde arıyacak olan 
kızlar daima sükûtu hayale 
uğrarlar. Bu da bize baba­
nın kız üzerindeki tesirini ve 
önemini göstermektedir. Ba­
ba kızını sevmeli, zamanı ge­
lince başkaları sevebilmesi 
için onu serbest bırakmalı­
dır. -
GENÇLİK AŞKI :
Genç kız için akrabalık
alâkalan şiddetli bir öğren­
me arzusu içindedir. Kafala­
rı bu anda kadın olma Ukir- 
leri ile dolup taşmaktadır. 
Bunun için olgun kızlara ve 
onların öğrenmelerine hay­
ran olabilirler. Genç kız ai;- 
ne ve babası arasındaki bü­
tün davranışlan dikkatle in­
celer, araştırmanın bu saf­
hası kendisinde büyük bir 
etki bırakır. Kendisini kont 
rol eder, bütün hareketlerini, 
başkalarının kendisi hak- 
kındaki düşüncelerini göz 
önünde bulundurarak davra­
nışlarını düzenler.
15 - 16 yaşları genç kızla­
rın âşık olma zamanıdır. Ta­
biat onu bu yola iter. Bu 
yaşlarda kararsız olan genç 
kızlar bir kişiye kapılıp ro­
mantik aşkı başlatırlar. Bu 
arada babasından gördüğü 
sıcak ilgiyi erkek arkadışın-
— Çocuk, kadının sevgilisine 
verdiği en büyük hediyedir.
da aramayı ihmal etmez. Tik 
aşk son aşktır denilebiiir.
EVLİLİK :
Kadın için evlilik bir mut­
luluktur. Birbirlerini seven 
iki kişi evliliğe doğru sürük­
lenirler. Kadının, kendisine 
eş olarak seçtiği adamın 
huylarını, kötü tarailarını, 
alışkanlıklarını, zevklerini öğ 
renmesi ve paylaşması lâ­
zımdır.
Bazen evlendiği anda onun 
hayat dönemi durur. Çünkü 
âşık olmak ona kâfi gelmek­
tedir. Fakat bu ilk başlan­
gıçtır. Kadın bütün benliği 
ile sevebUir. Her iki tarafın­
da ahengi bozabilecek karga­
şalıklardan kaçınması lâzım­
dır. Çiftler zaman geçtikçe 
birbirleri hakkında çok şe f­
ler öğrenirler. Daha anlayış­
lı olurlar ve birbirlerine olan 
sevgileri yüzünden karakter 
ve huylarını değiştirmeğe 
çalışırlar.
Şayet kadın iyi niyetli ve 
sıcak kanlı olup bir de bun­
ları eşine hissettirebiliyorsa 
yuvası daima aşk dolu olur.
ÇOCUK GELİNCE :
Enteresan bir soru gelir 
aklımıza. Niçin bir Ramb- 
rant, Beethoven, Shakespeare 











A N A L I K
Уаиш: Hamduno IIAK(,İL
Zamfm wiman garste «ıhlfcU; 
rindi;, çıkan bazı biçare kadın f'o 
tofimflanm gördükçe daima ü- 
züiürüm. Bu üzüntüm devam c- 
dor durul·.
•Huzuramıma kaçıran, haysi- 
ye'imizl ro ıcide eden bu gibi ah 
val kar’Fiismda acaba elimizden 
ne gelir? ^^anaatime güre çx>k 
¡îey gel.:«; uziz okuyucularım.
Gayr; fr-=*şru doğan çocukları, 
nı imha vlmek isteyen bu gibi 
annelerin bile, evlâdım bağrına 
basmak л.гук! ve ihtiyacı bir ka­
dın için inkâr edilemez hakikat-: 
lerdendir amnoa, bu .«jevk'at duy-1 
gusunu boğan, öldür -^n saik ev­
velâ kendi ig âlemidir ki bundan: 
sonra o anne kaatil olur, çocu. 
ğuna kıyar. En е\че! yazık olan 
ve acınacak kimse tâ kendisidir.
Пег ne .sebeple olursa oLsun, 
imlediği kabahatin, cemiyet ara - 
.sında yüzüne vurulmasına mani 
; olabilmek İçin, cani olur. Hicap 
I eder ve utanır.
Daima kendisini hedef tuttu­
ğumuz bu zavallıya, vim bakan 
bizlerden kurtulmak ister. Böyle 
I bi rhaleti nıhiye içinde bulunan
V»iv- i r-·■! r-r* >a 1 n ’ »'Л ’
kayıtsız vc- şartsız, mahrenuyeli 
no iltica edebileceği bir melcası 
yoktur ki sığınabilsin.
Bugün bu şefkat müesse.sc-sine 
malik bulunduğumuz anda, ne 
karda kışta sokaklara atılmış bir 
yavru ve ne de hapis.hane hücre 
îerinde gözyaşları döken bir an­
ne kalplerimizi .sızlatacaktır.
Niçin onlar gibi büyüii ol­
masınlar? Bu sorulara şöyle 
cevap verebiliriz. Kadının 
çocuk sahibi olması om:r 
büyüklerden daha büyük ol­
masını gerektirir. Şöyle ki 
kadın isterse yazar, besteler, 
yükselir fakat en mUhinıi 
bir insan yaratmasıdır.
Çocuk sahibi olması (.'nun 
evlilik aşkı üzerinde bir ha­
disedir. Çünkü sevdiği insa ­
na parçası olan en büyük 
hediyeyi vermektedir. Çoeu" 
ğunu büyüten ananın bütün 
acıları, ümitsizlikleri, heye­
canları, sevinçleri bilmesi 
gerekmektedir.
Koca sevgisi ile çocuk sev­
gisini birbirine karıştırma- 
mabdır. Bmbirine karıştırıl­
dığı taktirde ailede t.ats;z- 
lıklar bavlıyabilir. Senelerin 
verdiği sevmek ve sevüraek 
tecrübesi ve eşinin yardımı 
kadım bu zor durumdan kur­
tarır.
ÇOCUKSUZ KADIN ;
Eğer kadın çocuk doğur­
mak için yaratıldı ise bun­
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lara sahip plamıyanların du­
rumu ne olur? Tabii ki yu­
vası ve çocuğu olmıyan ka­
dın mesut ve tanj bir kadın 
değildir. Bu onun hayatında­
ki unutulmaz bir eksiklik­
tir.
Son tıbbi araştırmalar in­
sanların bütün dertlerini 
keşfetmektedir fakat tabiat 
insanları bu konuda mat et-l
mektedir. Ümidi kırılan ka­
dın kendisine bir iş bularak 
meşgul eder. Bu insanlar 




Orta yaş yolun yarısı sa­
yılmaktadır. Belki kadın ilk 
defa istikbalini, aile müna­
sebetlerini, geçmişini o anda 
düşünür. Hayatında tatmin 
edilebilmiş 've mesut olmuş 
bir kadının başka istiyebile- 
ceği şey yoktur diyebiliriz.
Bu yaşlardaki kadının ge­
leceğe güvenle bakması, yeni 
ve değişik tetkiklerde bulu­
nup öğrenmeğe çalışması ge­
rekir. Eğer kendisini kifa­
yetsiz ve güçsüz hissederse 
bu onun daha azimli olması­
nı sağlar. Bütün iyiliklerin 
yanında onu rahatsız eden 
zorlukları tanıması için bir 
hakka sahiptir.
Article 67 (Cont.d)
Article 69: May 1974
Analık Kahramanlıktır
NURETTİN ÜNEN
Prolattin  denilen hormon, dişilerde evlât 
şefkati yaratır. Bu hormon bir kobaya aşın- 
landığı zaman, tıpkı bir dişi gibi yavrularını 
altına toplamağa çalıştığı görülm üştür. Şefkat 
denilen bu duygudur ki, analığı kahram anlık 
derecesine yüksektir. Korkak bir yaratık  olan 
taiTik, yavrularına >'anaşan kedilere saldırır. 
Bu kahramanlık, yalnız çocuğa karşı gösterdiği 
ilgi dolayısıyla değildir. Ana olmanın, yani, ge­
belik. doğumun ve lohusalığın yoruculuğuna, 
bir hastalık gibi muhtemel tehlikelerine ra ğ ­
men doğumu göze alması, bir kahram anlık de­
ğil de nedir?........
Ana şefkatine dair bir çok hikâyeler din- 
lemişizdir. Kudsal kitaplarda da yer almıştır. 
Bir hadise göre cennet, anaların ayağı altın­
dadır. Hz. Muhammet’e biri sorar :
— Anam ve babam, ikisi birden çağırsa 
hangisine gideyim?
Peygamber, önce annesine gitmesini söy­
ler. Ahdi a tik ’de şöyle bir hikâye vardır : îk i 
kadın bir evde bannıyorlarmış. İkisi de çocuk­
lu. Biri uykuda çocuğunu öldürmüş. Uyanıp da 
öldüğünü görünce usulca onu öteki kadının 
koynuna koyup, onunkini yatağına almış. Öte­
ki uj’’anınca bu hileyi anlamış. Tartışm a sonuç 
vermeyince, Davut oğlu Süleyman’a gitmişler. 
Süleyman, ikisinin de canlı çocuğa sahip çık­
tığını görünce bir kılıç istemiş, ve :
— Çocuğa ikiye bölüp paylaştırın, emrini 
verince, gerçek ana haykırarak :
— Hayır hayır, çocuğum onda kalsın, de­
miş.
Doğanın anaya türetim  için verdiği bu 
asıl duygudan, kadınlığa özgü m erham et, şef­
kat, fedakârlık, yuvaya bağlılık, vatanseverlik 
gibi daha asil duygular doğar. E-ir gün H am ­
dullah Suphi Tanrıöver annesine, askerlerin 
köprüden geçerken boğulduklarını söyleyince 
ve annesi de «Eyvah» diye bağırmca, o da bun­
ların Rus askeri olduğunu söyleyince a n n e s i:
— Olsun oğul. Biz kadınlar bütün çocukla­
rın annesijdz, der.
Evet,, Bütün kadınları evlât sevgisi birleş­
tirir,
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Bir ana ömür boyu çocuğundan ilgisini 
kesmez. Bu çocuk, hayırsız ve kötü bile olsa.. 
Ama baba, b ir kötü evlâdı reddedebilir. A na, 
böbreğini yavrusuna seve seve verir. İngilte­
re’de bir doktor, kalbinde delik bulunan b ir  
kadını, ölüm tehlikesi dolayısıyla doğum dan 
menettiği halde, doğurur ve irade gücüyle y a ­
şar. İki kolundan yoksun Jean  Talbert, çocuğu­
nu dişiyle taşıyor, kundakbyor, yediriyor. Na- 
polon’un Moskova dönüşünde nehre dökülen 
kadınlar, çocuklannı kollarıyla kaldırıp suyun 
üstünde tu tarak  boğuluyorlar. Balzac’a göre, 
analık duygusunun cinsel istekle ilgisi yoktur. 
Kadın kocasından nefret etse bile, çocuğunu 
sever. E rkek kedilerin yavruları yemesi, dişi 
de cinsel duyguyu canlandırm ak içindir. K ısır 
kadınlarda da analık duygusu vardır. E v lâ t­
lık alırlar, h a ttâ  çocuk çalarlar. Y ahut kendi­
lerini bir işe verirler. Analık duygusu çocuk­
ken başlar. Kız çocuklar bebekle oynar. Eski 
cağlarda, gebelik Tanrıçası vardı. A nalar her 
yerde saygı görm üştür. Y avruları öldürülen 
bir köpeğin, bir terliği ağzına alıp dolaşarak 
ağladığı görülm üştür. Romalı b ir kadın, m ü­
cevheratıyla övünen misafirine çocuklarını gös­
tererek :
— Bunlarda benim m ücevheratım , demiştir. 
Eskiden Tanrıların ulu anası R ea’ya tören ve 
şenlikler yapılırdı. M artın 15. ne düşen bay­
ram, «Anneler günü» sayılırdı. Sonra, kilise 
adetleri arasına girm iştir. Çağımızda da, Jar- 
vis adlı bir Amerikalı köylü kızının açtığı kam­
panya ile dünyanın her yönünde Mayısın Uk 
pazan «anneler günü» olarak kabul edilmiştir.
«Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar», 
«Ben adamın anasını ağlatırım .», «Bağdat gi­
bi diyar, ana gibi yâr olmaz.» gibi tekerleme­
lerle analar değerlendirilmektedir. Canımız ya­
nınca «Ah anam» diye inleriz.
Yalnız şu var ki, ülkemizde her yıl, rast··; 
gele kuruluşlar, ciddi b ir k ıstasa dayanma? 
dan, yılm annesini seçmektedirler. Çoğu, isa i 
betsizdir. Öyle birini seçmeil ki, bütün analaı» 
örnek olsun. Ve her ana onun üstünlüğünü ka^ 
bul etsin.
Tanrı kadını, kötü ana durum una s o k ^  
çilelerden korusun!..
Evlenmemiş Anneler!..
ERKLEK, BU İŞLENEN GÜNAHTAN KENDİSİNİ TEM İZE 
ÇIKARMAKTA, YÜKÜ BÜTÜN ..AĞIRLIĞI . iL E  KADININ 
OMUZUNA y ü k l e y i p  ^ BU ’ KACÎA SAHNESİNDEN BİR  
GÖLGE GİBİ Ç EK İLİP KAYBOLMAKTADIR. MASUM BİR  
YAVRU i s e , B iR  GÜNAH ÇOCUĞU- OLARAK,,, CEM İYET 
IÇiNE KARA DAMGA iL E  ATILM AKTADIR.
Yazan: Dr. Pakize I. Tarzı
Kadın gazetesine yazı vermek 
ictediğim zaman aklıma gayri ih 
^  tiyarî kadın meseleleri geliyor. 
Bu gün pek az olsa da temas e t ­
mek istediğim bahis hiç şüphe 
yok ki-asrımızın en mühim prcb 
lemlerînden birisi olduğu kanaa^ 
tindeyim.
Evlenmemiş anneler her sey - 
den evvel İçtimaî bir meseledir. 
Bu problem muhtelif sosyeteler­
de muhtelif noktai nazardan mü 
talna edilmektedir. Medenî asrı­
mızda bile bu mesele hakkındakı 
moral düşünceler m uhite gör6 
değişmektedir. . BazL seviyedeki 
insanlarda İktisadî güçlükler bu 
(Devamı 3 üncü sa>-fada)
gayri meşru annelikleri tevlit et­
mektedir. Bazı yerlerde ise ka - 
dına fazla ihtiyaç olduğundan 
çalışan eli arttırmak için bu gi­
bi evliliklere pek fena nazarla 
bakılmamakta ve bu birleşme­
den meydana gelen çocuklara dâ 
aile yuvasında tıpkı meşru olan 
çocuk muamelesi yapılmaktadır.
Bazı ecnebi memleketlerin ge­
rek şehirlerinde ve gerek köyle­
rinde evlenmeden evvel, kadın 
ile erkek münasebeti oldukça 
geniş bir ölçüde mevcuttur. Bu 
yerlerde bu gibi hareketler mo - 
ralman cezalandırılmaktadır.
Filhakika cemiyetin terakkisi 
bîr çok medenî memleketlerde 
bu gayri kanunî evlenmelere ve
bu /birleşmelerden doğan çocuk - 
lara karşı olan düşünceleri degis 
ttrmiş bulunmaktadır. Bu gibi va 
kalara İktisadî ve cinsî bozukluk 
larm bir neticesi olarak bakıl .  
maktadır. Her ne olursa clsun 
olmayı cemiyetin kabul et. 
tiği bir çerçeve dahilinde bulun­
durmak lüzumu gün geçtikçe sos 
yetede kökleşmektedir.
Bu meselenin psikolojisi de ay 
rica çok mühimdir. Bu gibi vaka 
lara ve bu-şekilde.doğan çocuk .  
lara karşı pek zalim olmayan ce. 
mıyetler de bu annelerin gösteri 
dikleri ruhî Reaksiyon (aksülâ 
mel) ıle bu hareketlerin müthiş 
bir günah sayıldığı cemiyetlerde, i 
ki annelerin gösterdiği reaksiyon
genç kız, gayri meşru olan cinsî ı 
münasebete girişmeden evvel bu 
arzuya karşı benliğinde bir mü .  
cadeleye girişmiş olacaktır. Bun 
dan sonra ise hamile olmak kor. 
kuşu bu genç ruhu dehşetle sar. 
sacaJctır.
îyriT dfğilnîr^
Normal olarak psikolojik fak- 
, torler anne ruhunun derinlikle .  
rinde gömülüdür. Her annede ge 
rek gebeliğin, gerek annebgin 
yaptığı birçok. ruhî tahavvüller 
yardır. Evlenmemiş annelerde 
ise bu ruhî reaksiyonlann hususî 
tezahürleri mevcuttur  ^ Bir taraf 
tan cemiyetin gösterdiği güçlük, 
lerden ve diğer taraftan kendi 
.netısierme karşı olan mücadele 
den bir takım ruhî teşevvüşler 
husule gelmektedir. Her ne se. 
.viyede olursa olsun tertemiz bir
• Tabiî olarak mütalâa edilecek 
olursa e ,^rlenmemiş kadınların bir 
cinsî ihtiyaçları vardır, her daim 
bu cinsî rabıtaların neticelerin . 
„ den kaçmılamamaktadır. Şuurı 
, veya gayri şuurî olsun hazan ço­
cuk arzusunun önüne geçileme­
mektedir. Böylece arzu ile mü 
dafaa arasında bir mücadele ha. 
sil olmaktadır. Şu halde z ^ a n  .
• sız genç annelerde tehlikeden 
kaçamıyacak ve serbest hayatın 
-• cazibelerinden kendisini alamaya 
cak veya münasip şartlar altında 
■ ■ tatmin edemeye
lycep kadar zayıf oluyor. Tetkik 
olursa evlenmemiş olan 
■annelerde en çok tesadüf edilen 
У tip fcenüz pek genç olan kızlar .
Şurası malûmdur kî genç 
у yaşta başlayan aşk oyunlarının 
i' S^u ekseriya gayri meşru anne. 
;;lik trajedisini meydâna getirmek 
i tedir. Bundan gayri fazla cinsî 
hisler diğer taraftan muhafaza . 
/kâr fikirlerden kaçıp ilk gördüğü 
ybir erkeğe kendini teslim etmek, 




















misallere uymak ve onları taklit 
etmek, bir çok vak’alarda oldu­
ğu gibi aileye karşı olan bir in­
tikam hissinin bu suretle tatmini 
bu hususta mühim rol oynamak­
tadır. Diğer taraftan da muhitin 
ölçjsüz teşviki, ailede iyi ayar - 
lanmamış cinsî terbiye, sinema 
ve eğlence yerlerinin noksan mü 
rakabesi,, ana, baba ve diğer il­
gililerin yeni gelişmekte olan 
vücut, dimağ ve arzulara karşı 
alâkasız bulunmaları ilâh.. bu 
trajedinin birer mühim sebeple­
ridir.
Evlenmemiş annelerin gayri 
meşru çocuklarına karşı .elan his 
siyatlan da başka başkadır. Ki - 
misi bu küçük mahlûktan nefret 
eder Ve bir an evvel bu mevcu­
diyetinden kurtulmak için her 
türlü çareye baş vurur. Bazan 
bu yavruların imhasına kadar 
yürürler. Bir kısım anneler ise 
hayatlarını tamamen yavruları - 
na bağlayıp bedbaht aşklarını 
bunların mevcudiyetleri ile uyu­
turlar. Bazıları ise tatmin edil­
meyen hislerin altında, çocukla - 
rını belki sevdikleri halde terke 
dip yeni maceralar peşinde ко - 
şarlar. Diğer bir kısım ise bu ço 
cuklara sımsıkı sarılır ve bunla _ 
nn sayesinde yeni tehlikelerden 
kendilerini korumaya çalışırlar . 
Bu misallerde görüldüğ»ü· gibi 
gayri meşru çocuk annelerinin 
psikolojik durumları bir çok fak 
türlerin tesiri altında pek değişik 
manzara arzetmektedir.
Gerek İçtimaî ve gerekse psi­
kolojik noktai nazardan mesele­
^ î ' » · ·  ileri 
I kfciler seviyesine yÇıksellmeb ^ 
! çin bütün bir millet elele çalı- 
i şıp çabalarken, cemiyete zarar 
h, yahutta insandan kuf.
tulmak için çareler arayıp; kli- 
I nikler, enstitüler kurmayı dü§û 
[nOrken; bir tarafta da; nor 
' mallere, kötü bir muhit hazır
Ğm bahsetmek iştiyorumr Ya 
kpyulanlafc.r Batlılardan bilhas- 
»'a, evlAtlıH adi altında kaybolan 
insanlar,,.
İşte öyle bir 2ûmre ki; onlac-
nin ne kadar mühim olduğu ma­
lûmdur. Ehemmiyeti derecesin - 
de de tahlile ve ayni zamanda 
üzerinde uzun uzun durmaya de­
ğer. Bu işin azameti karşısında 
pek ehemmiyetsiz olan yazımı 
bitirmeden evvel şunu işaret et­
mek isterim :
Bir anne isteyerek ■'.'eya iste - 
miyerek, şuurlu veya şuursuz o- 
larak işlediği günahın acısını ha­
yatın sonuna kadar çekmekte - 
dir. Erkek ise bu işlenen günah : 
tan kendini çok vakit temize çı­
karmakta ve bu yükü bütün ağır 
lığı ile kadının omuzuna yükle - 
yip bu facia sahnesinden bir göl 
ge gibi çekilip kaybolmaktadır. 
Diğer tarafta ise meşum bir yav 
ru bir günah çocuğu olarak cemi 
yet içine bir kara damga ile atıl­
maktadır. ki bu da reva değildir. 
Ergeç cemiyet buna bir çare bul ‘ 
mak mecbuuriyetindedir. Bula­
madığı müddetçe de bu mesele 
mühim bir cemiyet problemi ol­
maktan kurtulamıyacaktır.
Şunu da ilâve etmek isteriz ki, 
tecrübelerin öğrettiği bir hakika 
ti de unutmamak lâzımdır. Her 
kadının bir aile köşesinde çocuk 
sevgisine derin bir ihtiyacı var­
dır. Her kadında ancak dürüst 
kurulmuş bir yuvada mesut ola­
bilir. Bunü bulamıyacak olursa 
ne sosyal yardım ne de moralité 
kaidelerinin.değiştirilmesi kadı - 
nın ruhî acısını dindiremiyecek 
ve bu anneler daima bedbaht ka­
lacaktır. .
Dr. Pakize î. Tarzı
Nezahat Aytf^ AT.VSAOüN
ida r.e vicdan, ne zVîlnh korku-j 
ne miUî his aram alı, yalnız 
kendileri için yaşamak ve ölmek 
diye bir felsefeleri v a r sanki. 
Cemiyete .hazırladıkları kötü in- 
sanlaıla sadece m em leket haini 
de (fonebilir bunlara. V atnna n i­
ce Mehm e teikî er y e fi > t i n: c ok. 
küçük, masum, köy kızlanni 
yetigUreceğiz diye nlardarûan. 
bazjlan yeliştirmekt-cn çok ıı- 
zak, ilkvokul tahsil çağım bilei 
eve kapayıp geçirterek, in.''ani 
dediğimiz vaılığı, maddi ve mu- 
nen  şeldide bütün hubusiyellc- 
rini kaybettirip, yıkarak- büyüt­
mekte, idlerine gelmez.se de. a- 
dam clmacb diye atm aktadırlar.
O zavalfi İd aram ızda fahişe 
diye darato vurduğumuz kadın, 
cahil kadın, hırsız kadın, kotû 
nazarla bakıp (H izm etli surat- 
b) dediğimiz kadın, velhasıl 
her bakımdan geri kalm ış, h is ­
lerini kaybetmiş ir:.?andm Ama 
bugün, ilk tahsilin sıkı şartlar 
altînoakJ, rnocburlliği bu hali, 
biraz cis .u; ışıklandıracak lir. 
Fakat ben, yalnız kız evîûtîık- 
ibudan bah.setlim. Çırak, uşak 
olarak us tadarın yanına, dük- 
k.^nlarr. p.Jinardar da başka.. 
Henüz büyüıno çaem daki bu 
ıkûzûk m-anbır yıkıhnaya m e/-  
Iciın voriin'cdorı. r-z da olsa o-- 
! bınlaiuarak. içindeki
I durumlar), savunulacak t;r.
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Article 72: March 24, 1956
Kurulduğu gündemberi yıllar geçtiği halde Bakanlık, yalnız fabrika iş­
çileriyle ilgilenmektedir. Böyle olmalına rağmen biz, m em l^ et adına 
ngililerden hizmetçi problemi üzerin de de çalışma istiyor ve bekliyoruz.
1952 >'ilında Ankara’da İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Ankara Şu­
besi, memleketimizde ilk defa 
olarak ev hizmetlerinde çalışa­
cak olan bayanları yetiştirmek 
mak.sadiyle, Atatürk Kız Sanat 
Enstitüsünde bir kurs açmıştı.
Bir ay süren bu kursta, Ens­
titü öğıetmenleri, kurs müda­
vimlerine muaşeret, serv’is usul­
leri, çamaşır yıkama, ütü, kola, 
muşamba, parke cilâsı ve İngi­
lizce dersi erm iştir.
Kursa devam edenlerin, bil­
hassa İngilizceden ne öğrendik­
lerini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir 
şey varsa, mezun olanların, yük 
sek ücretlerle, İngiliz ve Ame­
rikalılar yanında kendilerine iş 
bulmalarıdır.
Bizim, Kurumdan istediğimiz 
bu değildi. Memleketimizde, ev­
lerinde bir yardımcı bulundur­
mak ihtiyacında olan her aile, 
teşkilâtsız, başıboş olan hizmetçi 
gelip gitmesinden şikâyetçi idi.
Gelen kimdir? Nereden gol - 
miştir? Sağlığı nasıldır? Bula­
şıcı hastalığı var mıdır? Ev hiz­
metlerinden lıangisini yapabilir? 
Evin bütün işlerine karışabilir 
mi? Bundan evvel herhangi bir 
yerde çalışmış mıdır? İyi hâl kâ­
ğıdı var mıdır? Aile roi.sleri, 
bunları öğrenmek istiyordu.
Bunun için Kunjmun, i.ş i.sto- 
mek için evlere girip çıkan hiz­
metçilerin dunımunu incelemesi, 
sağlık kontrollanm yaptırn?ası 
V·.; sOıü 't kideiu ve b.igıierino 
göre alacakları parayı baremlou- 
dirmesL lâzımdır. Ve bütün bu 
incelemeler, kendilerine verile - 
cek fotoğraflı bir karnede gö­
rülebilmekteydi.
Yıllardan beri bikrarlanan bu 
mühim konunun ele alınmarnı.ş 
olması, itiraf edelim ki, memle­
ket ve aile için büyük bir za - 
rardır. Sosyal bünyemizde açmış
ciduğu yaralar derin ve ehem­
miyetlidir.
Bir müddet evvel anlatılan bir 
vak’a, bu konu üzerine el koy­
manın tekrar lâzım olduğu ka-
Yazan: Hasene İlgaz
naaUni bir kere daha belütmi.ş 
oldu :
Başının kel olduğunu bir ay 
saklayabilen aşçı yamağı, H ey  
beliada Sanatoryumundan çıkan 
hasta bir gencin küçük lxîbage 
dadılığı, uyuz olan ninenin evin 
küçüklerine yaptığı ihaneti duy- 
nvayan kalmadı. ^
Daha buna benzer bir çok 
vak’alar vai'dır ki, bunlar ancak 
aileler ve yakınlan avasmda 
konuşulmuş, ı;onra unutulmuş - 
tur. Bir mühim nokta da; bu­
günün hizmetçisinin, ıx}fah düş­
manlığıdır.
Arkada bıraktığımız yıllarda, 
evlerin bu emektarlarını, aile 
efradından ayırmak imkânsızdı. 
Buluncıuklan aileye dört elle .sa­
rılan bu insanlar, evin .saadetiy­
le saadet, refahiylc refah, üzün­
tüsü ile üz\. ntü duyarlardı.
Bugün unutulan bu iyi terbi­
ye örnekle· i yerine para, kin, 
çekemcmezli : hâkim oldu. Onun 
var da. benim niye yok?.. B 
cümle, her aile tarafından bi;r 
ikçi parolan gibi bilinmoktf'dir. 
Havagazınin lüzumsuz yanması, 
elektrikif rln açık bırakılması, 
mu.sluğur· bozulması ve-görün - 
meyen israflar, çalışanları ilgi- 
Icndirmemebtedir.
Bütün bu küçük görünen .şey­
ler, birbiri üzerine yığılarak, çığ 
gibi bizi üzmekledir. |
Çalı.şrna İ ki kanlığı kurulması i 
düşiinüldüğii günlerde, Büyük 
Millet Meclisinde milletvekilleri.
bütün bu ve buna iK-nzer kü­
çük, fakat ehemmiyetli konula­
rı düşünerek .sevinmiş, geleceğin 
-'^ osyal Bakanlığa diye yeni Ba- 
kaıılığı selâmlanııştı.
Kunjlduğu günden bu yana 
yıllar geçtiği hîîlde, Biikanlık 
yalnız fabrika işçileriyle ilgiîeır 
ınektediı\ Elbet ki bu konu, teş­
kilâtın ev, ev gezerek hizmetçi 
konusunu incelemesinden, onlan 
kayda bağlamasından daha ko­
laydır.
Şüphesiz, yapılan mesai fay­
dalıdır. Böyle olmasına rağmen, 
biz. memleket adına ilgililerden, 
hizmetçi problemi üzerinde bir 
çalışma istiyor ve bekJiyonjz.
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Ç O C U K  V E
ÇocMann istihballeri, içinde bulunduklar, hayata bağhdtr. B ul.....
küçük yavrusu, yarına böyle mi haznlamnaUr? Onlara küçük kaçlan 
ihtimam gösterip, alâkamızı esirgememek icabeder...
unun
Mr^ tuÎrr
yvintrUcUniİ^in î U^n UrrUtrin^Îtn 
hl?i tic, tvtçf-i!? kuîtamnnk mrcbu- 
MyrUiKİr hiiimçICî -
ÎçrUh% her (1^
nnnp V·; febnlr^r?n <:f)(:uklnfi, ya= 
b ^ i m t  k p / h ( i i i n } i )  t U f n i r  büyiSmikir'
N) Ûlfe
vo O i:\U i nr. ohm bir* h \\^ , mlirnkun 
oldti^u k ıu h t  uçur, lu im u k  ‘î î N îkî 
hi^ ?iı(rlrl kadınım, ■Mfy:u^ i]ır·'· 
mndan drrhal fvinir id'nayu n m  
ö!ur; akhi takdirde v;i;ifc>andeu 
^cri kaimak n\^cburiy^:‘i 
n r kİ. bu i'iırnandH ^vinmek için, 
bu* Cuk ailck-r iki lacLllı calı>rna· 
ya rrUrçhurdurlar.
Anne, baht çocuklarina hakttra^ 
bilmek ümidiyle, hizmeif;» de bol 
j>ara almak hevc«i ile hu işi .seve 
seve kabul ederler. İlk günlerde 
her iki taraf da memnundur. Saha^ 
hm erken saatinde, belki de yav^ 
ruîarmm uyanm asm ı be*küyemeden 
anne, baha evden çîkarlar.
Aitîk o saatten itibaren ev vç“ 
eocuk. tiımamiyle y.ahancı kadn.a 
hirakiîrm,  ^ demektir. Artık bu ka- 
dm, kendi zevkine, kendi göriiHÜne, 
kendi bilgisine göre bu temiz yu­
vayı kemirmeye başlar. Tıpkı mu­
zır kurtlar gibi, içinde.j ve belir­
siz bîr şekilde faaliyetlerine de­
vam ederler.
Geçen gün Boğaz vapurunda, 
eok enteresan bir hiışmetsi bahsine 
r,>is^ f!»*î nblırm. 
İki kadın konuşuyorlardı. Hülâsa 
olarak şunları duyabildim;
Genç kadının bir tanesinin kü­
çük bir çocuğu vaıdır. Kendisi ça­
lışıyor. Çocuğa bakmak için, gtiç 
hâl ile bir hizmetçi bulmuşlar. Ço­
cuk henüz sekiz aylıktır. Aradan 
henüz bir kaç ay  geçiyor. Evin ha- 
nuru bir akşam eve gelirken, yol­
da kapı karşı komşularından bir 
büyük iıamm kendisine şu ifşaatta  
bulunuyor:
— Hizmetçi kadına dikkat edin! 
Siz vzifeye gider gitmez, bir saat 
sonra kadın evden çıkıyor; öğle 
vakti geliyor. Sonra yJne çıkıyor; 
akşam üzeri siz eve gelmezden ya­
rım saat evvel eve gfriyor.*'
Anne, baba meraki- nmışlar. Er­
tesi gün baba vazifeye git.miyor. 
Hizmetçiyi kontrole karar veriyor. 
Ertesi sabah evden çıkar gibi ya­
parak sokak kapısını hızla kapa­
tıyor ve evin gizli bir köşesine
-Sâkia iliyor.
Hakikaten hizme'.çi kadın, bir 
saat kadar evin işini şöylece yarım 
yamalak tamamlayıp, giyiniyor, .süs*^  
le.niyor, evden çıkıp gidiyor. Baba 
gizlendiği yerden çıkıyor. Bütün
evi arıyor. Çocuk yok! Nihayet
sıra dolaplara geliyor. Birer birer 
dolap kapılarım da açıp kapadıktan 
sonra, genişçe bir yüklük kapısı­
nın kalın bir iple bağlı olduğunu
görüyor. Eir kaç yalağı içine ala* ; 
bilecek bu eski zaman yatak de- 
p»osu, karanlık ve boş bir yerdir.
B^ Iunduğ·^  oda-ÎL. .d;.!··.;,
hızı ile yandığı için, dolanı bağla­
mak lüzumunu hisseden hizmetçi,
anla.şılıyor ki, çocneu her gün hu 
dolaba kapatıyormuş.. Küçük bir 
minderde mışıl rnî.şıl uyuyan yav­
rusunu kucaklayan bahâ rnütees- 
cirdir. Ve ertesi gün de hizmet­
çiyi kovuyorlar. Hikâye bu kadarla 
sona eriyor.
Ne zamanlara kaldık? Dolanla 
çocuk büyür rnü? Ağlamaz mı? 
Acıkmaz rnı? Kirlenmez, mi? Bu. 
hain kadını, bu hareketinden dolayı 
kim cezalandıracak? Hangi adrese 
başvurulacak?
Başıboş, insanhkİH alakası olma  ^
ya.n bu gibi mahlûklara ikine· bir 
kapı muhakkak ki ardına kadar
açıktır. İhı kadın, her girdiği ev ­
de tahribatını genişlettikçe, mane­
vî nnkrcplannı etrafa saçıp, yu­
valar· kemirmesi, bir çok ruhi ve 
VK-deni hastalıklara yol açması 
hâlâ müsamaha .iie karşılanırsa, 
onIram elierinc düşen bu çocuklar­
dan ’rıi rncmlokei ne dereceye ka­
il a r i ; ü f a d e ed ebi lir?
Çocurciarm istikballen. içinde
bulundvikları hayata .bağlıdır. B î.V' 
günün, küçük yavrusu, yarma hKİy- 
lo mi hazırlanmalıdır? Onlara kü­
çük yaştan ihtimam gösterip, alâ­
kamızı esirgememek icaixîder.
Esasında bilgi ve görgüsü kıt 
olan hizmetçi zümresini sık sık 
kontrol altında bulundurup, onta- 













Eski Kadın Milletvekilieri ve M i  
Bakanların Eşleri Ne Yapıyorlar
a  May ti U'KûAlHiKİan ş<î,i.ra 
yifmi li’-ş ynUk parUmtîUn h a ' 
yatında hiçbir kadın fin k ive· 
kUunişin vuuammiiğı itlrktto 
ui'fsyisn " ka-iın ınilkivt;k linin 
<5 ta rih ltn  t’U yana n t yap tık ' 
Irınm umum i vikAr diKkbUt
r r m t  KA-ıiNt a t  v t K 
ATASI M s  a- K A lla AMİN 
o u m  stiM  v i'/.iN uı.auc
Vuıa, ■ A'tı'İiımn I t NA
lîiUun tö.rir boyuiH.·:! ■/,:·.iti'.·
■ ¡»•n /.urçıfi konmur. rşirr: m il 
Ihm am anın Kahtarmm liirk 
|c>'du>.U 27 Mr-iytfi lüoo lar.i irıfi' 
im pmıy oiüum  asıl devrnale la- 
'ritıin  an ın  yıipfııkiuriru·, hii
. i j t i t r f  yünü daha .lâvı,· · tti 
ı.t’Ulu güm:: (îjimo;', .■iiKinİr
Kurtulu-fıu VI; Oançlik Baıram ı· 
i adı konuldu.
iiu rniUi naiekfct 'lüı'-·: silaiı 
!i kuvveUfcfiniîı idürtyi ı.!·. rıl 
ni d an  değil. Türk ifi.ilt tinin 
cotjan iradeairıin tirct-lhsidi! 
inkılâbı yapan şanlı Ordu va 
! tanın yainu hckçisi ohuayi): 
aynı zımuinna di·. Türk IJc·
I mokrasiKinin sarsılmaz koıuyü 
! eusu olduğunu isbat etti lYaj 
: Hürriyet, Ya Ölurn) diye hay-i 
k 'rati d 'ink öenrditdnin evi’.rnfi 
. Sine asla razı olmadı. Tarihte 
i hû. .{İyet ye isıiklâl tirnsali olan 
bir mileltİJh oviâtları· oJduklan- 
r . i ,  ne aziz A talarından, ne d t 
onun büyük eserinden vazgeç- 
yap'nkb.ii kim'u/: 
ihUtâlSe IniUin di'mjTi'yn enlU 
Itlfir . '  rmşlîıfind·? (TtUlenn if 
tilmrı v^ i'k srvi i rn ftiiiı
iîsmîîn 'İUrk usketi lOrerncrrd 
Crmaİ Ciüf:-vl> buiı.m ’i ihUı,'!· 
K»nd;fim· Aıun; 'v  inivt.n:,,,;
Türk ger.vUgt gibi biz*,,;.· i. 
rndfyu-·. pnİRrIıV ♦»vp,nu· m.ur 
î'ivlâm nmn sevgi Şim.; 
p.nkçh kn'nnmiîm >ni··. 
var e'
takip rtm ekU dir. îlk. >¿011- 
Itrdç bazılan i^in fecaatini İd­
rak etmemi? olacaklar k,l, J0‘İ,r· 
3t.'dan mille tvekül çıkartan 
Hilâl Ulmım Ankara’daW Fe­
nerbahçe kulübünde şoftukkah- 
tiUkU oyunlara iştirak etmhj·· 
Ur. Kcrrdislnt 't£taiı& bafmda 
iKorenU-f hayretler Içindo kil·· 
İmiktir, .
Takat İzmir enki roUU'lvi-İcİU 
iVrihan Aruburun daha miUc- 
yakkir. bir durumda üulıma- 
yordu. Telciöa eden bir arka­
daşına eşinin tevicil edildiğini 
ve kendisinin de her an hatır 
uavulu ile beklemekte olduğu- 
nu sbytfmujür.
Eski İstanbul milletvekili
Maziı Tlobar i.se·, havulun t rm;- j 
yosunu ve kırınızı plAj putıtr·.-1 
Icnunu koym ağı ihm al etme 
mişlir.
İzmir'in t.ski tnıHelvekiüc- 
rinden Nuriye P ınar, o yûnden- 
bt-ri tuvaletini hiç liımal etme-; 
mistir. Eski I-stanbul mıilf t/c·- 
kili Ayşe OüneTe gelince ronftu- 
tizmalannı tedavi için İliç d e ­
ğilse Y assiadadaki odasında 
güneşlenmek is iem ektedin
Diğer taraitan eski oakan’a
rj»A r-SİTT! c/; -«'‘i rnt M- s
le gelip gidenlere d e rt yanm ak­
tadır.
Sebatı A tam an 'ın  e.şl .şunları 
söylemektedir-
— Ç an ta lann iî aray-ı>ilar’n











Yassmda mahkruiüléi’intía tmuk «larak blr Rum 
kadın vatandaş da «Hnlcndî.
Mnhkomc liuzuumda tír tír tllremcíilnc ne dí*nír? 
Bu I§in şalıitligi bile kolay dcgll. Fakat bu Rum va* 
tnndn.*:in vn^’ kvtk 1w>*ín ...
Bu vntamlo kırk yıl yaşamış demek. Mübarek 
hatun, rahat rahat yagtuhgm her (Urlii eıjit nujamele 
gördüğün l u cennet vnlundö hu ofendí mUleUn hir 
teki olarak hiç etrafım dinlemedin mİ? İhtanhul gibi 
yerde, tilrkçcnin en j)üriJ7,5Ü7,Uniln UonuşuIdu|>u hu 
İlde, hfîklmo knrşı yemini hile tckrarlnyanuız.snn ya­
şlıma hakkını ödememiş olursun.
Rnndnn rnr»ro h^5M objektifinden ks^ VC SİZ'
lan:










Sonışturmnlnrdû bayonîat fnkmımn ıln süit düş· 
lü. Ama uc buyanlar?!...
Boyaz kndm iicarvtinin zenginleştirdiği ruh düş­
künlerinden başbynrtık kendini porn ite .satnnhmı 
kadar kadın demofte fiiktltbgımir. neler. .
Güzonüııo bir takım analar, karde.şler, eşler ge· 
liyor. Onlarda nno kokusu vardır.
Şclkot. sabır, dayanıklılık hep anlardadır. Ev* 
lât U,?tüno konnt nçorlar, eşo açılan kucakta ailenin 
saadeti tüter.
Türk kadını dlyo hep bu iizUi varlığı dUşUnüyo· 
ruz. Ve nihayet in.şanın aııa,sı olan kadının yapışı, 
bÖyIc.5İnc dokunmuştur.
.Susunuz, oy suç ortaktan. Deyimlerinizi ktzlun· 
rnız, Çocuklannnz okuyor. Ana olarak onların egUl· 
ininden sorumlu olan bizler, İğrenç .sözlerinizi yayın 




















Türk kadınlığı Sovyet Rusya’nın sayın delegesinden soruyor
zayıf bip yazısı, Türk kadınlığının Tarihini ve bugünkü değerlerini takdire 
yetkili bir belge mıdır; yoksa, yüce bir milletin dirayetli ve fedakâr kadınlık zümresini incelemekten 
mahrum olacak kadar dünyada olup bitenlerden habersiz misiniz? O halde ne diye dünya kadınlığı
csmidsı içindo bir y©p işgal ©tniGğ© yGİÎGniyorsunuz?
Rusya’ da bulunmuş bir ba­
yanın Rus kadınlığı hakkın- 
daki şahsî müşahedeleri
Rus dole}.'o.si La Kontes cid 
Kavanova’nın Türk kadınlii'inın 
kültür seviyesinin olması ve 
düşüklüğü hakkında JBirle.şmiş 
■Milletler Kadıniar Stati'ısü ko­
misyonunda verdiği demeç; ü/'C' 
rine, buğünkü Rus kacJtniığinin 
kültür durumunun ne olduğu­
nu m.erak edenler bulunacaktır. 
Okuyucularımızı aydınlat inak 
üzere, Rusya’da bulunmu.ş bir 
bayanın şahsı rnüşahedcleriiıi 
sütunlarımıza fJeçiriyoruz. Oku­
yucularımız bu seviye hakkın­
da, bayanın müşciıedesinden. 
herhalde bir fikir edinol)ilccek- 
lerdir.
I tLiii v'clUti i -ÜHlciyU/ ÜlJîl lS  iTlU-
hendis, rnirnar, "doktor kadına 
hiç rastlamadım. Bilhassa avu­
kat kadın yoktur. Umumiyetle 
kadınlar öğretmen, memur ve 
işçidirler. Kadınlara en ağır iş­
ler yaptırılıyor. Meselâ, maden 
ocaklarında, taş ocaklarında, 
ağır sanayide, yol yapmada ka­
dın amele kullanılır.
Orduda da vazife alan kadın­
lar vardır. Hastabakıcılık, mu-
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habere işi, levazımcılık yapan, 
kâtip sınıfında çalışan kadınlar 
görülür. Ancak bunlar aynı za­
manda yüksek rütbeli erkek ar­
kadaşlarına cinsiyetleri bakı­
mından da hizmet ederler. Bil­
hassa erler arasında bulunan 
kadınların başlıca vazifesi bu- 
dur. Esafcn Rusyada on sekiz 
yaşını dciduran bir kadın, dev­
lete bi rçocuk vermeğe mecbur­
dur. Bu çocuğun meşru veya 
gayri meşru yollardan kazanıl­
ması bir şey ifade etmez. Dev­
lete çalıştıracak adam lâzımdır.
Mevzua bu düşünce hâkim ol­
duğundan on sekiz yaşını dol­
durduğu lıaldo çocuğu olmıyan 
kadın ağır vergiye tâbi tutulur. 
Çocuklar ekseriyetle devletin 
malı olur. Rusyada birçok kreş­
ler vardır. Ancak, ara çocuğuna
bakamıyacak halde ise, başka 
■ »
memleketlerde olduğu gibi ça­
lışma saatlerinde çocuğu oraya 
bırakıp sonra gidip alamaz. Ço­
cuğunu büsbütün kroşe terket- 
mesi icabeder.
Umumiyetle kadınların bir 
kocası bir de âşığı vardır. Bu 
erkekler arasında kıskançlığa 
tesadüf edilmez. Bilhassa 1939 
harbinden sonra iki kocalı kadı­
na çok tesadüf edilmclıtedir. 
Kadın kocası ölmüştür diye ev­
lenmiştir. Harpten sonra da ko­
cası çıkagclmiştir. Kadın, bir ay 
birinin, bir ay diğerinin yanın­
da vri'^ nr \'o Fcnc bu erke'der, 
bu yaşama tarzını tabiî görür­
ler.
Kadının cn imtiyazlı hali ge­
belik zamanıdır. Bundan başka 
zam.anlarda hiç bir suretle cin­
siyeti dolayısiyle ayrı bir mua­
meleye, korunmaya veya kud­
reti derecesinde çalıştırılmağa 
tabi tutulmaz.
Aile mefhumu yoktur. Sou za­
manlarda bu halin neticesi va­
him bir dejenereliğe doğru git­
tiği müşahede cdilnıiş olacak ki 
ailelerin kurulmasına doğru bir 
cereyan vardır.
İşçi kadınliırın ağır işlerden 
ezilmiş, gayet az gündelikler 
kar.şılığında çaîı.ştırılmnsı dola- 
yısiyle yoksul ve bakım.^ ı^z hal­
leri göze çarpmaktadır. Rusya­
da kadın erkek bir robot gibi
B irliğ in de  ka- 
acık lı hali
(Baş tarafı lin ç i sayfada) 
yet kadını muhtaç bir halde aç-, 
İlk ve gpzIi polisin tedhişi' altım'' 
da devamlı bir korku içinde çır- 
g^ınınaktadın  ^ şe­
hirlerinde zayıf,, yorgun,· bitkin,;. 
vaktinden evvel ihtiyar görünen 
kâdmtâr görülmekted^
Bu enteresan malûmatı ve - 
ren kadın şöyle diyor: ‘‘Bir deri 
fabrikasında çalışan '· bir. \ işçiyi 
tahınîım. E>li idi, dört de çocu­
ğu vardı. Her ay kazandığı pa- 
fahın yarısı kira, ekmek ve pata.' 
tes tedarikine giderdi. Geri ka 
lan para miktarı o . kadar c ü z ’î 
îdi ki işçinin ailesi en esaslı eş . 
yadan mahrum kalmak zorunda 
idi. 16 yaşındaki büyük kız son 
derece zeki idi, ailenin bütün ü- 
mitleri onun üzerine toplanmış­
tı. Okula devam ettiği halde, el­
bisesi daima yırtık; iç çamaşırı 
3‘Oktu. Kundurasının birçok deli­
ği vardı. Gayet iyi kalpli olan ba 
bası bu kara sefalet içinde çok 
asabı, olmuştu. Ona rastgeldi - 
ğim zaman daima açtı ve aile, 
sinin . İhtiyaçlarını karşılayacak 
durumda olmadığından acı acı· 
şikâyet ederdi. Karısı da bütün 
vaktini, dükkânlara hücum e. 
den “kuyruk”larda beklemekle 
geçirirdi. Kadıncağızın tek bir 
gömleği vardı. 35 yaşında ihti . 
yar, çökmüş bir kadının .halini 
alınıştı. ■ ;
- ' Başka bir işçi ailesini de ta ­
nırdım. Bu işçinin biri 18, İkin­
cisi 16 y.ışında olmak üzere üd 
oğlu vardı. Babadan başka oğul 
lann  da fabrikada!çalışmaları . 
na rağfneh aldıklan çalışma üc 
reti ailenin ihtiyaçlarını temin 
için kâfi gelmemekteydi, tşçi - 
nin kansmı daim^ yırtık bir el­
bise ile görürdüm, yazın yalına­
yak gezer, kışın da bir çift de -
likli kundura’giyerdi. 41 yaşın­
daydı, fakat yüzü buruşuktu, 
saçları bembeyaz olmuştu.
Gelelim üçüncü işçi ailesine: 
Ruşyada· bulunduğum zaman, 
bunlar komşularımdı. Kadın ye  
kocasından başka cılız lir  de 
çocuk vardı. Anne, oğluna: bi - 
raz daha iyi yemek verebilmek 
ümidiyle bir hastahanenin hiz - 
metine girmişti. Pakat o kadar 
çok çalıştırılmaktaydı k: bir
gün fazla işe taham\nül edeme­
yerek yere >aıvarlanmış, felce 
tutulmuştu. Koca.sı bir gün has 
ta olan karısının yanında kal - 
mış, işe gidememiştir. Bunun 
üzerine fabrika idaresi ertesi 
gün işine nihayet vermiştir. Zi­
ra karısının hastalığını işe de - 
vam edilmemesini haklı göste , 
rebileoek bir sebep olarak ka - 
bul etmekten idare imtina cl - 
m iştir.
Moskova komünistleri billıas 
sa “Sovyet kindergarten ve 
kreş“ sistemini methetmekte - 
dirler. Halbuki kre.şlerde “epi _ 
demiler“ başladığı zaman neler 
olurdu? Çocuklar evde kalmak 
mecburiyetinde idiler, anneler 
demişe gittikleri için, çocuklara 
kimse bakamazdı. Ak.şam üzeri 
işten dönen kadınlar evde onla­
rı mesut edebilecek hiç bir şey 
bulamamaktadırlar. Evde ne 
temizlik var, sobada ateş yok, 
çocuklar yıkanmamıştı. Bütün 
günü yorgunluk içinde fabrika­
da geçirmiş olan zavallı kadın­
lar yemeği pişirmeğe başlar, ço 
cuklan yıkar, evi temizlerler. 
Birçok aile yuvalarında, gün - 
düz kadınlar Lşe gittikleri za - 
man çocuklar ekseriya sokağa 
fırlar, burada ..eğlenirlerdi. Bu­
nun feci neticeleri. olmuştur. 
Çocuklar-arasında cürüm sayı­
Article 81: May 30, 1949
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sı o kadar artmıştır ki Sovyet 
hükümeti cinayet i.şlemi.ş olan 
çocukları idama kadar mah - 
kûm etmiştir. Bu mü.şkül şart, 
lar altında Sovyet kadınları ço­
cuk doğurmamak için elden ge­
leni yalamaktadırlar. Bundan 
başka Sovyet kadınları en ufak 
bir barane altında kocalarının 
tevkif altına alınmaları ihtima 
linden korkmaktadırlar. Zira 
aile reisi evden uzaklaştırıldığı 
gün bütün aile açlık tehlikesine 
maruz kalmaktadır. Bir erkek 
tevkif edildiği zaman ekseriya 
karısı da hapishaneye gönderi­
lir, çocuklar da çocuk ıslah ev­
lerine sevkolunurlar. Bu evler­
deki şartlar korkunçtur. NKV 
D teşkilâtnıın memurları çocuk 
lara kar.şı katiyen müşfik dav - 
ranmazlar. Çok acıklı bir vaka 
elan hatırımdadır. Bir anne gö­
zümün önünde tevkif olunmuş­
tu, zavallı anne son bir defa ol­
mak üzere çocuğuna .süt ver - 
mek istemiş ise de polis memu­
ru cebirle çocuğu annesinin kol 
lanndan almıştır.
Sovyetler Birliğinde münev - 
ver kadınların ^-asayiş tarzı 
farklı mıdır? Bu kadınlar aç 
kalmak tehlikesine maruz değil 
lerse de, çocukları başkalarının 
çocukları olduğu gibi, sokakta 
yetişirler. Bundan başka mü - 
n ew er kadınların başlıca ıztıra 
bı zihinlerini tatmin edebilecek 
olan “manevî” gıdanın kıtlığı­
dır. Gazeteler, kitap evlerinde, 
sinemalarda kupkuru, fena ya . 
zilmiş propagandadan başka j 
bir şey yoktur.
i
Senek-Г geçiyor, durum dü - | 
zelır-îyor. Hükümetin kontiolü 
altında bulunan gaz;eteler terak 
ki ve ıslahtan bahsetmekte ise 
de, alelâde Sovyet kadınının 
durumunda hiç bir değişiklik 
yoktur. Bütün hayatı bir tek 
cümle ile hülâsa olunabilir : 
Açlık ve sefalete karşı müca - 
dele etmek zarureti. Ümit ye - 
rinde devamlı bir korku vardır, 
Sovyet kadını gizli polisten kor 
kuyor. Zavallı Sovyet kadınla­
rı ! ”
Zaza
K ad ın ı
Yazan:  Şiikûfe Nihal
Bu yaz Anadoluda yaptığım 
gezi sırasında, yirmi gün kadar 
da (B ingöl)de kaldım. Bingöl!.. 
Yıllarca bu güzel, efsanevî ad; 
hayalime bir ışıklı, mavi göller 
dünyası açmıştı. Hele, geçen yıl 
ölen kıymetli arkadaşımız şair 
Kemaleddin Kamu’nun “Bingöl 
hj ^îobanları” şiiri; o diyara ait, he- 
Lh pimizde ne büyük bir özleyiş u- 
yandırmıştı!.·
Ne yazık ki o isimden ve bu şi­
irden aldığımız cekici intibalar; 
Bingölü gördükten sonra beni bir 
hayal kırıklığına uğrattı. Bingöl- 
de düşündüğüm o mavi göller , 
köpüklü çağlayanlar; bu vilâyc - 
tin, galiba on sekiz kilometre ka­
dar uzağında, sarp, kayalık yol­
ların ötesindedir. Oralarda tabi - 
at, klişe bir tabirle cenneti andı­
rır. Su, yeşillik, manzara en cö · 
m ert bir zenginlik içindedir. Ama 
buralarda ancak dağınık Zaza, 
K urt köyleri, pek iptidaî halde 
bil iki kaza merkezi vardır. Ora­
lara gitmek de pek öyle kolay de­
ğildir.
Asıl Bingöl vilâyet merkezi; 
yeni eski Canakcur: Çepcevre
alçak bir dağ çemberile kuşatıl - 
mış bîr bataklık ova ile bir yay - 
lamsı düzlüktür. Tepeden bakı - 
İmca kenarları kırık, kırık; o rta­
sı yamru yumru; eski antika çi - 
çekli bir tepsiye benzer· Yer yer 
yeşil renkli, bazı da fundalık dağ­
lar bir m inyatür tabloyu andırır.
Güzeldir. Şu var ki o bin tane 
gölden eser bulunmaz. Ancak, 
•dağlardan inen içimi hoş küçük 
-sular, ve aşağıda kışın coşup ta- 
'ş a r ;  yazın kuruyup sıtma yatağı 
bataklıklar haline gelen bir bü - 
yük dere vardır.
Aşağı eski Bingöl epeyce ağaç­
lıktır. Y ukarıda kurulmak üzere 
olan yeni şehir ise, henüz çini 
çıplaktır. Yazın gök kubbe, top - 
rağın üzerine bir kızgın kapak 
:gpbi çöker. Hava alev alevdir.
İki yıl öncesine kadar Bingöl - 
-de tekerlekli vasıta sayılabilecek 
•hiç bir şey; hatta kağnı bile yok­
tu· O raya giden valiler ve eşleri 
bile at ve eşek üstünde yola çı - 
karlardı.
Şimdi tümen gelince, medeni - 
yet de gelmeğe başladı. Lâkin hu 
susî araba yine yoktur. Ancak 
:muayyen zamanlarda işleyen yol 
•cu kam yonları bir de valiye ve 
tümene ait oto ve jipler vardır.
İki yıl önce Mamurlu bir yol ke­
narındaki harap çarşının yerinde 
oldukça düzgün, dükkânlar gö - 
rülür. Askerî tümen sayesinde 
ticaret oldukça gelişmiştir.
B ingöl halkı, kürtlerin bir baş­
ka kolu olan (Zaza)lardır. Bun - 
1ar ca, Kürtler gibi, eski Türk ır­
kından ayrılmış bir koldur- Zaza- 
ca denilen ve Türkçe ile arapça 
ve acemceden meydana gelmiş 
bir dii konuşulur. Gen, bilgisiz - 
dirler. Yeni yeni uyanmaya başla 
mışlardır. Son derece basit, çoğu  
hayvanlarile birlikte toprak ev - 
lerde otururlar.
Yukarı yayla kısmında, yeni 
plâna -göre, memurlar ve subay - 
1ar için, birer katlı oldukça kon­
forlu, elektrikli evler yapılm akta­
dır. Bu evlerde oturmak im tiya - 
z in a  sahip olmayanlar, B ingölde  
^^erçekten sıkıntı çekerler.
Zazalarm yaptığı toprak evler, 
ev anlamından uzak ahırdan baş­
ka bir şey değildir. Ne çare ki bir 
ka bir şey değildir. Ne çare ki bir 
çok memur, subay aileleri de ora- 
İcrda oturmak zorundadırlar·
Bu toprak hücreler tavandan 
yerlere kadar kâğıtlanır; oturup 
barınacak hale getirilir, temizle - 
nir. Lâkin, dağların ortasında za­
man zaman tutuşan hava bir de - 
lirdi mi; ortalığı birbirine katar;
tavanları sarsar, kâğıtları par 
çalar. Topraklar yerlere, örtühre  
serpilir. H ele, fevkalâde о1агак 
yağmur yağarsa, iş daha berbat­
laşır. Tepeden delikler açılır, yer­
ler çamur deryasına döner. Fa - 
kat, böyle olduğu halde, bu yağ­
murlu sel o kızgın  günlerde bir 
nimet sayılır. Bir kaç saatlik se ­
rinlik sıcaktan bunalanlara 'biraz 
hayat getirir.
Henüz kurulmaya başlayan  
modern evlerin ^evresi gibi, Zaza 
evleri de gölgesiz, çıplaktır. Bı 
yerlere pek lüzumlu olan ağaç ü- 
zerinde o kadar durulmamıştır 
Bazı günler hava tahammülü sar 
saçak kadar ağırlaşır; İrerkes, u 
yuşuk bir halde, toprak çatıları: 
altında akşamı, geceyi bekle: 
■Rahrclcrde tavuklar, horozlar 
bir avuç serin yer bulabilmek ı: 
midiyle toprağı tşelçr, içine gö 
mülürler. Şehir ta kalbinden tu 
tuşmuş, alev olacak hale golmir 
tir. Ortada ne bir insan görülür 
ne de bir ses ve nefes duyulur 
Yalnız bazı bu donm uş alevli hc 
va içinde kırlar, yollar, bir inci 
acıklı ses, bir genç kadın sesi ru 
latır ve eski püskü basma entar 
sinin etekleri yerdeki tozları bı
lutlandırarak kurtuluş ve hürri 









Muşta çalışan kadınlar A rticle 83: April 6, 1964
Muş Doğu Anadolunun yüksek 
dağlarla çevrilmiş bir ovasında- 
dır. Güney Doğudan Kuzey Ba­
tıya uzanan Murat nehri bu îli 
ikiye böler. îiin smırları iki bin 
metreyi aşan sarp dağlarla çev­
rilidir, bu arada şahane görü­
nüşlü Nemrut dağı da vardır. 
Bu dağların sarp ve huşuneti 
yaşıyan insanları da mücadele­
ci bir hale getirmiştir. İlde tak­
riben 170.000 kişi yaşar, bunun 
28.000 kadarı Kasabalarda di­
ğer çoğunluğu Köylerde yaşar.
Geçmiş yılların bütün gay­
retlerine rağmen köyler yarı 
medeni ortamdan daha fena ha­
yat şartları içinde yaşamakta­
dır. Köylerin manzarasında or­
talama 8-10 nüfuslu aileler ya­
rıdan fazladır. 24 nüfuslu aile­
lere de raslanmaktadır. Bu 
aileler toprağa gömülmüş bir 
büyük küpe benziyen ve tandır 
denilen ısıtma aracı ile ısıtılan 
tepesinde 50 - 60 santim çapm- 
da bir delikten ancak hava ve 
ışık alan bir odada yatıp kalk­
makta, oturmakta, yemek ye­
mekte ve yemek pişirmektedir. 
Kiler, mutfak, kümes ve ahır 
hep bu damın altmdadır bu ba­
sit hayatı yaşıyan insan toplu­
luğunun yıkanma yeri ve aptes- 
hanesi bile yoktur.
Bu geri kalmış Türk kitlesine 
geçmiş saltanat yıllarında hiç 
bir sosyolog kurtarıcı elini u- 
zatmamış ve daima kürt ismiy­
le anarak onları cahillikleriyle 
başbaşa bırakmıştır. Bu. cahil 
kitlede; aralarındaki mezhep
ayrılıkları sebebiyle yıllar yılı 
dış körüklemelerle büsbütün ca­
hil ve asi durumda kalmışlardır. 
Cumhuriyetin yükseltici ham­
leleri de yolsuzluk ve vasıtasız­
lık yüzünden geç nüfuz edebil­
miştir.
İşte bütün bu sebepelrle çok 
geri kalan bu bölgeyi, daha hızlı 
kalkındırabilmek için 224 sayılı 
kanunla Tıbda sosyalizasyon
Yazan: Dr. Atıf PAYLI
tatbikatı için pilot bölge seçil­
miştir. Tıbda sosyalizasyonun 
kısaca anlamı hastayı doktora 
taşımak yerine doktoru en seri 
vasıta ile hastaya taşımak ve 
toplumu hasta etmemeye çaiış- 
makdir. Dolayısıyle çalışma gü­
cünü artırarak toplumu ekono­
mik yüksek bir seviyeye u laş­
tırmaktır.
Pek tabiidir ki bu çaba yal­
nız doktorun çabası olmıyacak- 
tır. Doktorun yanımda öğretme­
nin, mühendisin, din adamının 
da çabası gerekir. Bu arada en 
mühim çaba yardımoı·/.persone­
limizin feragetli ve insan üstü 
didişmesidir. Burada onların 
başarılarını her zaman ı şükran­
la anıyoruz.
Bu bölgede çalışan kadınları­
mız artık kadınlıklarını bile u- 
nutmaktadırlar. Bir evde ateşli 
bir hastaya bakan hemşire ya^ . 
uırıaaki çoğumda yüzünü siimeK 
te, tırnaklarını kesmekte ve 
saçlarını taramaktadır. Bir ta­
rat la yara sararken ikinci bir 
kadına açıkça anlıyacağı bir 
şekilde çocuğuna nasıl süt ve­
receği, nasıl mama hazıriıyaca- 
ğı anlatılmaktadır. Kuş uçmaz 
dağları tepeleri çok defa yar­
dımcısız, koruyucusuz elinde 
çantası ile 18 yaşındaki bir ebe 
aşmakta, gittiği köydeki yavru­
yu sağlık kaidelerine uyarak 
dünyaya getirmektedir.' Hemşi­
relerimiz ve ebelerimiz artık 
döpiyes entari balo tuvaleti gibi 
kıyafetleri hatırlamaz oldular. 
Şimdi ayaklarında çizme, pan­
tolon ellerinde baston çamurla­
ra, karlara bata çıka hastalara ' 
şifa sunuyorlar. '
Eskiden bazı köylerde:
— Bizim hanım doğururken 
kanamadan gitti, işte bunlarda 
onun yetimleri gibi sözler sık 
sık duyulurken; şimdi artık do­
ğumdan değil ölmek hastalan­
mak dahi görülmemektedir. Ar­
tık köy ebesi köylerde kaçılan 
bir yabancı değil, gelm.esi dört 
gözle bekleneni ve emeği anla­
şılan bir kurtarıcı melektir.
Dört beş köyün ortasındaki 
sağlık evinde sessiz, dünya ni­
metlerinden uzak, yalnız başına 
çile doldurduğunu sandığınız 
köy ebesi gözlerinde vazife aşk 
parlayan bir havaridir. Akşam 
gaz lâmbasının ışığı altında 
İlmî, yenilikleri okur bir lok­
masını yedikten sonra y^arınki 
işlerinin tatlı rüyalarına dalar, 
onu uyudu sanmayınız her an 
kapısının vurulmasını ve ken­
disini çağıranı beklemektedir. 
Onun bütün derdi fakir yavru­
lara elini uzatamamaktır. Bü­
tün hayalleri onları güzel ve te­
miz bir şekilde giyime kavuştur­
maktadır. Geceleri rüyalarında, 
şehirlerimizin zengin kadınları­
nın bu fakir çocuklara yollıya- 
cağı giyim eşyasını onlara giy­
dirdiğini görmektedir.
Büyük şehirlerin asil ruhlu 
zengin hanımefendileri elbette 
bu idealist genç kızm hayalleri­
ni gerçekleştirmeye koşacaklar­
dır. Biz de bekliyoruz. Asli Türk 
kadınlan sizin de bu çabada 
hisseniz olsun.
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Palo’da kadın Ara sıra îşalvarlı, ontarili baş örtülü kadınlara ela rastlanır. 
(Ha.^ üırafı 1 inci sa.vfmia) ]_:>unlar daha zivade (zaza) adı 
lan (Palo) mahallelerini görür, verilen bir cins kürtlerdir. Halk
1er. Buralardaki evler, yollar  
toprağın rengine karışm ıştır. 
Karşı kıyıdaki yeşil, gönül ac;i- 
cı manzaradan burada eser 
yoktur ve orada yaşıyanlar; 
sanki kendilerini istiyerek, zor­
la bir somurtkan hayata göm ­
mek gibi, evlerinin önünü gö l­
geleyecek iki ağaç dikmemiş - 
1е 1ч1п\ Kızgın günün altında; 
göğsüne abandıkları yanık top­
rak gibi, kendileri de tutuşup  
kavru kırlar.
P alo’da hayat sönük, dur - 
gündür; doğu illerinin bir çok 
köşeleri gibi, medeniyet bakı - 
mından geridir. Lâkin burada 
en fazla geri kalan ve acınacak  
halde bulunan hiç .şüp.he yok, 
kadındır.
P alo’da kadın, hâlâ belden 
büzmeli, bol çarşaf giyer, yü zü ­
ne kalın, siyah peçe örter ve 
başına şem siye açarak yola çı­
kar.
Çok gariptir, bir gün Palo - 
mm yazlık evleri bulunan bah­
çelerde, bir kaç kadın, komşu - 
dan kom.şııya geçiyordu. Bah _ 
çelerde kimseler 3'oktu. Yollar 
sık ağaçlıktı. Böyle olduğu hal­
de, ikisi siyah, ikisi al, ikisi clo 
mor çarşaflı altı kadın, bir ev ­
den bir eve yüzlerini sım.sıkı 
kapamış, kara şemsi^^elerini 
ba.şlarına açmış olarak geçiyor­
lardı. Bu taassuba şaşa kaldım.
Ai'ticle 84: September 19, 1949
karışıktır. Mezhepleri hem  Sün­
nî.. hem şafiidir.
Kız çocukları, ahlâksız olur 
diye mektebe göndermek iste - 
mezler. Ancak, yaşlı kadınlar 
bunlara eski yazı ile K ur’an 
okumaca öğretirler.
Kız çocuklar, çarşafa girin - 
ceye kadar, erkek arkadaşlarile 
sokakta, damlar üzerinde ser - 
bestçe top, koşmaca oynar. On 
iki, bazı da on dört, onbeş ya - 
şında, yani her ne zaman bulû­
ğa ererse (marşaf) dedikleri 
çarşafa girer ve hemen evlenir.
Doğunun dile getirilen dilekleri
Doğunun sağlık durumunu 
fırsat buldukça yazılarımız a- 
rasında ' 'tekrarladık. Doğuştan 
kuvvetli olanları sağlam ve te­
miz hava' büsbütün kuvvetlen­
dirmekte soğuğa ve sıcağa kar­
şı mukavemetlerini arttırmakta­
dır.
Fakat doğuda yalnız bu sağ­
lıklı mesut insanlar yaşamaz. 
Hayvanıyla aynı çatı altında 
yaşıyan, .yiyeceği yaşamasına 
bu hayat mücadelesinde çaba­
lamasına kâfi gelmiyen mah­
rumiyet içinde yaşıyân binlerce 
insan vardır.
İzbelerde yaşıyan bu insanlar 
köyünden köylüsünden başka 
kimseyi tanımaz. Doktor, ebe 
nedir bilmez, hastadır. Hastalı­
ğını kavramaz. Tehlikesini öl­
çemez.
Böyle yerlerde trahum, bu­
laşıcı hastalıklar, bilhassa cüz- 
zam olduğu iddia ediliyor. Maa- 
lesefki köylere kadar gidilerek 
bir tarama yapılmadığından bu 
iddianm hakikat, olup, olmadığı 
Art İde 85: August 19, 1963 bilinememektedir.
Bu köyler yalnız Doğuda de­
ğildir. Her ilimiz içinde bulun­
maktadır. Bir gün Orta Anado­
lu köylerinden birinde köyün 
düzlüğünde toplanan kadınlarla 
konuşurken : etrafımı saranlar 
arasında, gözle görülebilen has­
talar, yaralılâr gördüm.
Hasene İLGAZ
Bu köyün şehirle hiç teması 
olmadığını, görgülerinin bulun­
madığını bir anda anladım. 
Çünkü o gün adeta sıra ile, giy­
diğini ve kullandığım çantama 
kadar her şeyimi bana sorma­
dan, müsaade almadan merak 
saikasıyla ellediler, dokundular. 
Hattâ mantomun eteğini kaldı­
rarak altında ne bulunduğunu 
araştırdılar.
Ben en az 40 - 50 kadının a 
Tasında bir heykel gibi durmuş 
şehirden gelen ve şehirli olarak 
giyinin biriyle karşılaşmaları 
nın verdiği sevinç ve merakla 
incelemelerini hoş görmeğe ça 
lışmış bilhassa çoraplarım üze­
rinde gezen ellerinin kalbimi 
yaraladığını hissetmiştim.
İşte köylümüzün ekserisi bu 
durumdadır. Henüz çarşı, p>ı- 
zar, deniz, büyük bina ve nakil 
vasıtaları tanımıyan milyonlarca 
insan bizcicnci.r. Veya biz on- 
lardanız.
Erkekler İçin kı.sn.en hayat 
bir az daha güler yüz göster 
mektedir. Çünkü askerli.k çağı 
gelince köyden avnlmaktadır 
Ordu bir eğitim ve öğretim oca 
ğı olarak onları aydınlat m ada 
yetiştirmektedir. Ne y.azık ki 
köye dönüşte yine her şey eskisi 
gibi devam etmektedir.
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DOĞUDA KADIN
Kadın hakları diyoruz çoğu kez. 
Kadın erkek eşitliği diyoruz. Top­
lumda kadının yerinden söz edi­
yoruz konuşmalarımızda. Ama yi­
ne de kadını bir süs, ılık bir gü­
zellik olarak düşünüyoruz.
Oysa kadın böyle değildir Do­
ğuda. Kadın, kadın değildir hev 
şeyden Önce. Ellerde orak, ellerde 
kazma, kürek ve ellerde nasırlar. 
İşte doğuda kadın. Güler misiniz 
bilmem, yoksa düşünür müsünüz? 
Ben alışkınım. Ben bilirim doğu­
lu kadını.
Doğuda kadın süs, kürek, dans 
ve hava değildir. Bu kadarım her­
kes bilir. Ama doğuda kadın bir 
maddi değerdir her şeyden önce. 
Satılır.
Tırnaklarında oje, dudaklarında 
ru! yoktur. Çatlak çatlaktır du­
dakları. Tırnaklarının arasına 
hoyvan jnsliği dolmuştur. Elleri 
yırtılmıştır çoğu kez çalışmakan. 
У a da ince ; bir derleri· vai'dır iç­
lerinde.- Doğduğu :Zİaman başlar e- 
şisizliği. Önce >hoir görülür kız oE 
duğu için, sonra gelişir yc ikinci 
şanssızlığı başlar, okutulmaz mek 
tup yazmasını öğrenmesin diye. Ar- 
kasmdan yüzünü dahi görmediği 
birisiniî) kârısı olur 15 yaşında. 
Sonra mı? Sonrası da aynıdır ön­
cesi gibi. Doğururken ölür çoğu 
kez. Buna da kader derler doğu­
da. Sabah en erken kalkar, yeme­
ğe en geç oturur ve en ^eç yatar 
akşamlan kocası için sevisir ya­
takta, tek taraflı.
Sonra biz kadın haklan, kadının 
yeri, kadın erkek eşitliği deriz.
Oysa bir toplumun gelişmesi, iyi 
yetişmesi o toplumun kadınları­
na bağlıdır. Çocukların yetişme­
sinde  ^erkeğe pek görev düşmez. 
Zamanı aa olmaz aslında. Oysa 
kadın, -herşeyi ona bağlıdır top· 
lumv. Kısaca kadının iyi yetişme- 
,si ^^ elecoğin teminatıdır.
Aonıımuz büyük şelıirlerin sos­
yete kadını değil. Zira onların ge­
rekenden çok hakları vardır zaten.
Sabahları istedikleri zaman kal­
karlar. Koca işe gitmiştir o saat- 
в. Önce berbere gider uzun müd­
det kalır orda. O gün eğer bir yer­
de arabayı çaptırmış.sa akşam eve 
erken gelir, kocasına daha müsa­
mahakâr, daha güzel görünmeye 
çalışır. Yok gündüzden bir aksilik 
olmazsa bir pusula b.u-akmıştır ko­
casına. Nonoşum; falan yerde po­
ker partimiz var. Gecikirsem me­
rak etme. Zamanların çoğu ayna 
karşısında müstahzarat karıştır­
makla geçer. Sonra yeri geldiğin­
de biz kadınlar şöyle olmalıyız.
Saddv BAKIR
böyle olmalıyız, falan yazar ka­
dınlar için şöyle demiş gibisinden 
ezberleme cümleler kullanırlar. 
Hepsi böyle değildir tabii. İstis­
naların kaideyi bozmadığını bilir­
siniz.
Dedim ya böyle değildir ka­
dın doğuda. Ve biz cehalet de­
riz, geri kalmışlık deriz, velhasıl 
her şeyi deriz de biraz onların 
üzerine eğilip konuyu gerçek ola­
rak l^enimseyemeyiz.
Zira bu durumu düzeltmek; ka­
ra çanşafı çıkarıp yerine manto 
giydirmekle olacak iş değildir.
Article 8 6 : February 1968
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Article 87: April 1975
İFFET HALlnr ORUZ
ULUSAL SAVAŞ
Çocukluğumuz ve gençliğimiz, Dünya Emperyalizminin yer yüzünde 
tek egemen Türk Devleti olan Osmanlı İmparatorluğuna saldırı savaşma­
ları içinde geçti. Gözümüzü İtalyan, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı 
saldırıları içinde açtık. Sonunda kurtuluş savaşı dediğimiz ölüm kalım 
durumu, yani Türkiye’nin varlığını yoketmeğe kalkışan ve bizi içerden dı­
şardan parçalamağa uğraşan tarihsel günler geldi çattı.
O tarihte yaşımız, Halide Edip ve benzeri Türk kadınları gibi İstan­
bul'dan Anadoluya koşarak tüm Türk analarının yaptığı gibi cepheye git­
meye yeterli değildi ama, yakınlarımızın mücadele hizmetlerine yardım­
cı olabildik. O acı tatlı anılar içinde Beyoğlu caddesine iki sıralı çekilen 
Yunan bayrakları ile, Kuvayi Milliyecilerin mahalle mahalle dolaştırdıkları 
kara bez üzerindeki ay yıldızlı Türk bayrakları, asla gözümün önünden ve 
gönlümün içinden gitmez. Şimdi neden bunları ve büyük Atatürk'ün aç­
tığı ulusal savaşma günlerini tekrar bütün canlılığı ile yaşıyorum diye 
düşünüyorum. Türkiye 13 milyondan 40 milyon nüfusa ulaşmış, ordu gü­
cü şerefli askerlik tarihimizin övüneceği kerteye gelmiş, ziraatte, tica­
rette, sanayi de, kendimize güvenir duruma ulaşmışız. Milli Eğitim yeteri 
kadar tüm milieti kavramamışsa da büyük aşamaya ulaşmıştır. İşte bu 
noktada duracağım, o da değişmeyen saldırı hırsının, bu gün her za­
mankinden çok Türk Milletinin başına musallat olduğunu ve bizi içten 
kemirmeğe uğraşma tehlikesinin fırtınalar gibi başımızda dolaştığını ve 
Dünya emperyalizminin o zamanki saldırısında ideoloji bakımından bu 
günkü gibi tehlikeli bir durum olmadığını işaret etmek noktasıdır. Bu gün 
Komünizm emperyalizmi bütün şiddeti ile başımızdo dolaşırken ve bizi 
içerden bölmeğe, milli gücümüzü yitirmeğe çalışırken batı emperyalzimi- 
ninde her zamanki gibi işlediğini görmeliyiz. Şimdi biz bu durum içinde 
ve dış siyasetin bu kadar nazik olduğu bir dönemde halâ en kalitesiz iç 
siyaset yapmakla uğraşıyoruz. Ve görüyoruz ki bir birimizle böylesine an­
laşmazlığa düşmemiz, düşmanı var gücü ile bize saldırıya cesaretlendir­
miştir. Onun için yazımın başlığına Ulusal Savaş deyimini geçirdim. Evet, 
böylesine bir savaşa ihtiyacımız vardır. Türkiye de her zamankinden da­
ha tehlikeli bir durum vardır. Yüce Türk Milletinin adı Türk Halkları ola­
rak parçalanma yoluna sokulmaktadır. Bunun için ırk, mezhep, parti ne 
varsa demokratik görüşlerden ideolojik yollara itilmektedir. Hem de, ide­
olojisi ifiâs etmiş ve bir komünist emperyalizmi haline gelmiş rejime, ya­
ni peyk devlet olmağa itilmekteyiz.
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Article 88: May 1968
Kadın Hatipler
Л’  ^ W e t H a lim  O R U Z
İk in c i M e şru tiy e t döneminden sonra, başta ra hm e tli H a ­
lide E d ip  A d ıv a r olmak üzere, memleket m eydanlarında, va­
tan, m ille t ve top lum  so ru n la rı üzerinde ka d ın la rım ız , h itabe­
de b u lu nm uşla rd ır.
Bun la rd a n  önce, İslâm  m ücalıid i ka d ın la rın , halka hitapta  
b u lund uk la rın ı ta rih  sayfalarında okum aktayız* O n la r, b ir  d in in  
yayılm ası mücahedesinde b u lunuyo rla rd ı. E lb e t konuşm ala rı 
^gerekiyordu.
C um huriye t döneminden sonra , b iz le r de, T ü r k  m ille ti­
n in  uğradığı fe lâ ke tle ri, vatanın is t ilâ s ın ı gören, yaşayan in ­
sanlar olarak bı/nlara karşı gelm iş, vatanı, m ille ti ko rum uş  
b ir re jim in  yerleşm esi, kökleşm esi iç in, halka pek çok h ita p la r­
da bulunduk. B u  arada, T ü rk  ka d ın lığ ın ın  ka lk ınm a sı, uygar 
haklara kavuşm ası iç in ya p tığ ım ız mücadelelerde, meydan mey­
dan k o n u şm a lâ n in ız  da o lm uştu r.
Daha so n ra la rı da çok p a rtili dem okrasiye g irild i. K a d ın  
ha tip le r iç in s iy a s î görüşm eler alanı açıld ı, ka d ın la rım ız  pek 
çok siyasî konuşm ala r; yap tıla r. B u  hitabe çe şitle ri içinde, be­
n i düşündüren b ir  tü r  hitabe daha v a rd ır: O  da, kadın vâiz- 
le rin  ödev g ö rm e sid ir.
B i l in iz  k i, d in  konusunda câm ilerim lzde ka d ın la rım ız  
top lan ır, çok defa b irta k ım  yobaz hocalar onlara, olrnıyacak, 
İs lâ m  d in i ile bağdaşmıyacak, sö zle r söy le rle r. B u  sö zle r ba- 
2xın o kadar saçma b ir anlam ta ş ır k i, in sa n ın  iç i s ız la r. Kan^  
dırılm ağa, sap ık düşünçelere yönetilmeğe ça lışılan nıçısUm ha lk, 
bunla rı dehşet iç inde d in le r. Propaganda e tk ili b ir iş t ir .  E lb e t  
kananlar da çok b u lunu r. O nun  iç in , camilerde öze llik le  k a ­
d ın la ra , kadın v â iz le rin  h itapta  b u lunm a sın ı düşünürüm . 'F a ­
kat k im  derdi k i,  bu iş i b ir yobaz kadın ortaya çıkarak yapa­
cak; kadınlara dayak tavsiye edecek, m emleket dâvalarına  
öm rünü harcayanlara, sahteciler diyecek, eski deyim i ile , in ­
sanla rı «dalalet» e sürüklem ek iç in, elinden geleni yapmağa 
savaşacak.
Şu  birkaç y ı l  içinde, ne o lm u ş tu r k i, içinde bulunduğu  
ortamdan koparak, b ir İslâm  ka d ın lığ ı teranesi tu ttu rm u ştu r. 
B u  memlekette, bölücülük te rane le rin in  yen i b ir  şe k li olan, 
sa nk i ayrı b ir  şe ym iş g ib i, T ü r k  kad ın lığ ı ile  İs lâ m  ka d ın lığ ı­
n ın  ka rşı ka rşıya  gelm esi iç in  çağın yapmak ve b irta k ım  ma­
sum  vatandaşları kandırm ağa uğraşm ak, en h a fif  deyim i ile, 
bu m ille te f  üyeme t t ir ,  , K e n d is i b ilm e lid ir k i, bu m ille  - 
tin  sağduyusu v a rd ır  ve kend is i g ib i çe şitli m aksatlarla  o r­
taya a tıla n la rı c ihetine  koym a sın ı b ilir .  O nun  iç in tavsiye­
miz.: N o rm a l ya şa n tıs ına  dönm esi, başından büyük işlere ka­
rışm a m a sıd ır.
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H A Y I R
Kalem ister istemez günün konman 
üzerinde işliyor; Suahîı çatışmalar, dire­
niş formnıarı, tedbir istekierme karşı is­
yan devam ederken, Orta Doğu Ümver 
sitesinin içinde banka soygunculan aram 
yor. Tutuklanma kararma bağlı kişiler, 
güya meydanda yok. Bakıyorsunuz, Badr 
yoda bunlardan biriyle yapılan röportaj 
halka sunuluyor.
Sanki olumlu birşeyîer söylermiş gi. 
bi kız öğrenciler silaha karşi olduklarım 
anlatırken, biz diyorlar fikrin savaşma- 
smı yapmak istiyoruz. Bu masum kızlara 
sormak gerek, hangi fikir çatışmasuu yü 
rütmek istiyorsunuz. Sosyal adalet tera- 
neli, Atatürk rejimini kendi ilkesine gö­
re tefâr eden, salon sosyalisti tavırlı ve 
bir düzene varmak için aşama yapan ki. 
şîlerin fikir mücadelesi mi?
Bayanlar, Baylar, genç delikanlılar 
ve genç kızlar hayır...
Sosyalist Busya Komünist Rusya’yı 
Milliyeti ç Çin, Kızıl Çin’e nasıl devralmış, 
okuyun kitapları ve sonra bağırm. Hayır.
Atatürk bize sosyal anlayışh Milli - 
yetçi ve Türkoğiu Türk bir Türkiye ba­
ğışlamıştır.
Bunun dışmda her oluşuma, Hapr.
Article 89: February 1971
Article 90: September 1977
Yazıklar Olsun
Gazetelerde Resimlerini görüyorum. Temiz giyinmiş ki.mi Üniversi­
teli genç genç kızlar ve resimlerin altında bir kara yazı, diyor ki, (Anar­
şistler)... Dil eğitimim müsaade etse ve içim yanmasa Süyloırediğirni bı­
rakmayacağım. Susuyorum, yalnız -Yazıklar Olsun- diyorum.
Adları bizden, göıünümleri bizden Ya Rabbim bunların kalcısı ne ile 
yıkandı? Para mı, sevgi mi, zorlamamı bu kızlan vatan haini yaptı?
Arslan gibi Polisimizi öldürenler, onların yandaşı. Milli bankaianmizı 
soyanlar gene onların sırdaşı, yangınlar vurgunlar, gene erkslui, kıziı bu 
çetelerin işi..
Diyebilirim ki, bu güne dek Türk tarihi, bizden olan kıziar.n böyiesi- 
ne hainliğini sayfalarına geçirmemiştir.
Amazon kadınlardan İslamın kadın mücahitlerine, Nine Hatuniasdan, 
Halide Ediplere, Asker Saimelere kadar, Türklerden ve Müsijmanicncian 
böylesine canavar kızlar ve kadınlar yetişmemiştir.
Sorarım, neyi güdüyorlar neye savaşıyorlar, bunlar.? Top ağı mı sat­
mak istiyorlar Milleti mi?
En yakınımızda, Azerbaycan’da Macaristan’da Bulgaı istan’da ola 
geienieride mi bilmiyorlar.?




1972 Y I L I N D A N  
BEKLEDİKLERİMİZ
B ir y ılı daha arkada bıra­
kırken, sanırım  ki, mutlu gün­
ler geçirdiğim izi söyleyem eyiz.
Ü niversitelerinde bombala­
rın p işirild iği, bankalarında 
kasaların soyulduğu, ev lerin ­
den m asum  çocukların kaçırıl­
dığı bir yurt ahalisi m utlu ola­
mazdı. Şeh ir eşkıyalarının kol 
gezdiği yerlerde huzur ve ra­
hatlık bulunam azdı.
K endisine dayandığım ız m il­
li varlık, güçlü gibi görünen  
bu teşk ilâtlı azınlığa sonunda 
dur dem iştir.
Türk Ordusunun Türk top­
raklarını vc m illî varlığı koru­
ma ödevi, kanunlar çerçevesi 
içinde harekete geçerek, yeter  
dem esin i bilm iştir. Dem okrasi­
yi yan lış anlamalar, kötü k u l­
lanm alar, demokrasi kanadı a l­
tında çırpınan özel yararlar
kolay diner mi, her ortamda
kolayca ortadan kalkar mı?.
İçimize sokulan: düşmâri'^^elîibir 
anda yediği şam arla başımızın 
üstünden yok olur mu?.
Elbet, kolay değil.. Özellikle 
eğitim i yeterli olm ayan, ekono­
mi durumu nazik bir toplum  
içinde hiç kolay değil...
Ne yardan ne serden vaz­
geçmek istem eyen  bizler için, 
geçirdiğim iz sık ın tılı günleri 
gidermek, yurdu onarmak, mil 
leti mutlu kılm ak üzere yapıla­
cak çok işler var...
İşte 1972 yılından beklediği­
miz, felâketi yaratan sosyal, 
eğitsel, ve ekonom sal olaylar 
üzerinde esaslı tedbirlere baş 
vurmak ve başvurduğumuz 
tedbirlerde başarı gösterm ek i- 
çinde birliği, beraberliği sağla­
maktır. Dünya ateş üstündeki 
kazan gibi kaynarken, stratejik  
durumu bu kadar önem li Tür­
kiye topraklarında en büyük  
dayanak, m illî bütünlüğü ko-
rünıâk v e  özel yararlar için  
birbirim izi yem em ektir. D üş­
m anın aradığı anarşik ortam ı 
kendim iz yaratırsak el b ize gü­
lecektir.
Düşünüyorum . M illetin y a n ­
sın ı kapsayan kadın, ne rol oy­
nar bu ortam içinde. Ata sözü  
bilinir. Y uvayı yapan dişi kuş­
tur, deriz. Türkiyede b irliğ i 
koruyacak, insanları anarşiye  
düşürecek ortamı yok edecek, 
ekonom sal yaşantıya h izm et 
edecek varlık kadındır. B un la­
rı yazarken «Müebbet hapis» 
hükm ünü yiyen  kızları düşü­
nüyorum . Vakıa otuz beş m il­
yon içinde istisnanın istisn ası­
dır, bu olay ama, Türk m illeti 
bu güne kadar böylesine Türk 
kızı görm em iştir. Allah onları 
İslah etsin ve Türk m illetin e  
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Cumhuriyetin elîinci yılma çifte bayram ile girmiş bulunuyo­
ruz, Bu çifte bayramlar^jan Cumhuriyetimizin ellinci yılı, Türluye- 
miz için çok mutlu bir özelliği Itapsıyor.
Büyük Atatürk’ün egemenliğimizi teltrar ele alaralr, Milleti­
mize açtığı Cumhuriyet yolu, yalnız bir deA"let yönetimi şeldi de­
ğildir. Arkasından gelen devrimlerîe bugün evrendeki tek Türk dev 
letiıün yaşama olanağuu koruma tedbîridir. Ve İşte ellinci yıla bt 
başarı ile ulaştık. Mutlu, kutlu olsun.
Cumhuriyet devrimlerinden en dikkati çekici bir atılım ds 
Türk kadm devrimidir. Gericiliğin sembolü olan kadm istismarı 
bu devrim ile ağır bir yenilgiye uğramış, Türk kadını, tarihine, di 
nine ve kendi varlığına yakışan yeni bir ortama kavuşmuştur· An 
cak İni olay parlak sözlerle adeta bir ışık yağmunma tutularak v< 
ortadan silinen variıklar gibi gözleri kamaştırmamalıdır.
Ellinci yılda, halâ kadm yobazlığı Türkiye de yaşamakta ma 
sum halkı kandırma aracı olarak kullandmaktadır. Buna karşı ted 
birli olmanuz kadm devriminin kötüye kullanılması ile, yobazlığı 
araç olması gibi sivri uçlan yontmamız gerekir·
Omek vermek istersek, eylemci, işlemci ve türlü kötülükler 
araç olan genç kızlar Atatürk devriminin gençMği değildir. Kadit 
eve sokacağız, erkeğe dört kadın gerekir diyen yobazLar da vata, 
ve din hainidir. Zira, Dinimizde fazla kadm almadaki eşitlik kurı 
hm, bunlar, bilmezler, bunlar hadis bile okumazlar. Cahiliye dönı 
mi tarihini de okumamışlardır. Ancak masum mUslümanı kandı' 
mağa yontmağa bakariar. Tümünü yurt selâmeti adına Allah kal 
retsin.
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